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ABSTRAKT
- Tema e zgjedhur për hulumtim ka të bëjë me një zonë për rekreim – park të qytetit.

Këtu do të shqyrtohet organizimi sa më funksional i një parku të qytetit pasiqë vendodhja
e saj është në një zone adekuate për një shfrytëzim të tillë ,ku ndodhet mu në mes të
zonave afariso - banesore dhe atyre sociale. Nga ndërtimet e shumta në këtë zonë krjohen
pamundësia të qarkullimit të lirë dhe ndotjeve te shumta te ajrit, gjithashtu pamundësohet
socializimi i gjithë grupmoshave të njerëzve. Janë hapësirat e gjelbra absorbues kryesorë
të ndotjes ku nëpërmjet degëve te dendura të pemëve dhe shkurreve janë izololues
kryesorë të zhurmave, zonat e gjelbërta ndalojnë ritjen e temperaturave te larta në qytete
si në stinën e verës me anë të krijimit të hijeve po ashtu edhe në stinën e dimrit duke
zbutur erërat dhe stuhitë. Hapësirat e gjelbra sigurojnë gjithashtu vendbanim për një
shumëllojshmëri të shpendëve, kafshëve, insekteve dhe organizmave të tjera, duke
siguruar korridore të gjelbërta për të lidhur habitatet. Me dizanjimin dhe funksionalizimin
e kësaj zone do të krijohet një shtesë e re, përveq Parkut te qytetit dhe Marashit, ku
shoqeria do te frymoj lirshëm.
Fjalët kyçe: Rrekreim, Izolim, Sigurim, Frymim
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ABSTRACT
-The theme chosen for research is about a recreational area – the city park.
Here will be considered the most functional organization of a city park as its location is in
an adequate area for such exploitation, located between commercial – residential and
social areas.From the many constructions in this area are created the inability of free
circulation and numerous air pollution, and also the socialization of all age groups of
people is impossible.The main absorbing green spaces of pollution where through the
dense branches of trees and shrubs are the main isolators of noises, green zones prohibit
the rise of high temperatures in cities both in the summer season by creating shades as
well as in the season the winter by softening winds and storms.Green spaces also provide
habitat for a variety of birds, animals, insect and other organisms, providing green
corridors to connect habitats.Whith the design and functionality of this area will be
created a new addition, apart from the City Park and Marash, where society will breathe
freely.

Key Words: Retrieval, Insulation, Insurance, Breathing
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1. HYRJE
Parqet urbane përgjithësisht shihen si pasuri të vlefshme; megjithatë,nganjëherë shihet
vetëm vlera sasiore e bashkangjitur në parqet urbane si kostot e kapitalit dhe
mirëmbajtjes. Parqet, si shumica e elementeve e shërbimeve të ofruara publikisht, nuk
janë drejtpërdrejt fitimprurëse dhe kështu justifikimi për investime nuk është gjithmonë i
qartë. Pasuritë në parqe dhe aktivitetet të lehtësuar nga sistemi i parkut urban zakonisht
shihet si shumë e rëndësishme për një komunitet, por pa një kuptim të tyre rolet dhe vlerat
e komunitetit, planifikimin dhe menaxhimin e tyre për të optimizuar shërbimet e tyre
është sfiduese. Historikisht vlerat e parqeve urbane janë të bazuara mirë. Parqet u krijuan
për një sërë arsyesh sa u rritën vendbanimet duke përfshirë sheshet publike, fushat
sportive, baza të drejta ose thjesht përpjekjet e peizazhit publik dhe të begatimit. Ka
shume shembuj të sistemit të parkut që po krijohet në një entitet para inkorporimit formal
të qytetit. Arsyet për krijimin e parqeve janë të qarta,krijimi i hapesirave të rëndësishme
për qytetin në rritje për tu ofruar vende adekuate për socializimin e banorëve. Rëndesia e
parqeve ka evoluar nga koha kur komunat tona urbane bëhen më të mëdha dhe shoqëria
dhe stilet e jetës fillaun të zhvilloheshin nga ajo rurale në ate urban.
Dijetarët, historianët, dhe feministët kanë vërejtur që njerëzit i perceptojnë dhe përdorin
hapësirat e gjelbra ndryshe varësisht nga përvoja historike dhe standardet kulturore të
komunitetit të tyre.
Ne duhet ti shfrytëzojmë në atë menyrë që të mos kemi fundin e fjalës së urtë
‘’Dikur njeriu frikësohej nga natyra kurse tani natyra frikësohet nga njeriu ‘’
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1.1. Historiku i parqeve të para
Lëvizja e parkut publik filloi në vitet 1830, kryesisht nga dëshira për të përmirësuar
shëndetin në kushtet e mbingarkuara të qyteteve industriale në rritje të shpejtë.
Gjithnjë e më shumë, parqet u bënë simbolet e krenarisë qytetare, duke u dhënë banorëve
dhe vizitorëve një mjedis tërheqës për të shijuar kohën e tyre të lirë. Më shumë parqe
publike u hapën midis viteve 1885 dhe 1914 se sa para ose pas kësaj periudhe. Parqet
publike krijojnë efektin e tyre vetëm nëse ne krijojmë atë që njerëzit kanë nevojë. Kjo
ndryshon nga popullata në popullatë.
1.1.1. Alameda de Hercules ( Qendër Hercules), ose thjesht La Alameda, është një shesh
kopsht apo qendër në Sevilje, të Spanjës Jugore. E ndertuar ne vitin 1574, fillimisht ishte
kopsht publik i shquar. I quajtur sipas tetë rreshtave të pemëve të bardha plepi (alamis ne
gjuhën spanjolle).
Parku ishte i vendosur në pjesën veriore të qytetit, mes lumit Guadalquivir dhe lagjes
Macarena, ishte kopshti më i vjeter ne Spanjë dhe në Evropë.

Fig 1. Pamje nga parku Alameda de Hercules (burimi: www.google.com )
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1.1.2. Varosliget është një park publik në Budapest në afërsi të qendrës së qytetit.Hyrja e
saj kryesore është Sheshi i Heronjve, një nga vendet e Trashëgimisë Botërore të
Hungarisë.Përmendja e parë e emrit vjen nga 1241 në formën arkaike, Ukurföld. Në
shekullin e 18-të zona u quajt Ochsenried në gjermanisht. Rreth vitit 1800 emri zyrtar u
ndryshua në Batthyány-erdő (Batthyány Forest) pas banorëve të saj, familjes Batthyány.
Pemët e para dhe gjurmët e planifikuara u krijuan në vitin 1751 dhe pasi parku publik u
krijua në dekadat e para të shekullit të 19-të qyteti u pranua dhe u bë parku i parë publik në
botë.Qyteti i Parkut ishte vendi kryesor i festimeve të mijëvjeçarit të Hungarisë të vitit
1896.

Fig 2. Pamje nga parku Varoslige (burimi: www.google.com)

1.1.3.Princes Park Parku ishte fillimisht një zhvillim privat (megjithëse i hapur për
publikun) nga Richard Vaughan Yates. Parku është projektuar nga Joseph Paxton dhe
James Pennethorne, i hapur në vitin 1842. Plani u hartua nga John Robertson ndërsa
Edward Milner bëri mbikqyrjen e punëve, ndërtimi i parkut përfundoi në 1843. Richard
Yates i dha parkun qytetit në 1849. Në gusht të të njëjtit vit, parku ishte përdorur për një
panair, i cili ishte i pranishëm dhe mblodhi para për spitalet lokale. Ekziston një litografi,
e cila e dokumenton këtë ngjarje.
Në kujtesën e Richard Vaughan Yates : gjatë kohës së tij në Liverpool, James Martineau
kishte një shtëpi në park.Rreth 1863, shtëpia në afërsi të parkut përmbante shtëpinë e
prindërve të Edward Gordon Duff. Menjëherë para Luftës së Parë Botërore, selia e
Batalionit të 6-të të Riflit u bazua në Kazermat e Parkut të Princit.Në vitin 1918 parku u
ble nga Këshilli i Qytetit të Liverpoolit, duke u bërë park plotësisht publik.
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Fig 3. Pamje nga parku Princes (burimi: www.google.com)

1.1.4. Peel Park Është një park urban në Salford, Greater Manchester, Angli, që gjendet
në rrafshin e përmbytjes së lumit Irwell nën Salford Crescent dhe ngjitur me Universitetin
e Salford. Ishte i pari prej tre parqeve publike që u hap më 22 gusht 1846, për njerëzit e
Mançesterit dhe Salfordit, të paguar nga abonimi publik. Parku ishte vendi kryesor publik
për vizitën mbretërore të mbretëreshës së vitit 1851 nga Mbretëresha Victoria në
Mançester dhe Salford dhe ka qenë subjekt i një numri të pikturave të artistit Salford, L.S.
Lowry.Peel Park ra në gjendje të keqe gjatë pjesës së fundit të shekullit të njëzetë, por
aktualisht po kalon një rimbushje prej 1.6 milion funti pas një përpjekjeje të suksesshme
në Fondin e Lotarisë së Trashëgimisë

Fig 4. Pamje nga parku Peel Park (burimi: www.google.com)

4

1.1.5. Tuileries Garden Është kopshti më i vjetër dhe më i madh në Paris, i vendosur në
mes të Muzeut të Luvrit dhe Avenue des Champs Elysées, pikërisht në brigjet e lumit
Seine. Emri i kopshtit vjen nga fjala franceze 'tuile', që do të thotë tjegull, pas fabrikave
të pllakave që qëndronin në vend deri në shekullin e 15-të. Në 1564, Mbretëresha e
Francës, Catherine de Medici, urdhëroi ndërtimin e një pallati të ri në Paris. Si medici,
ajo ishte e pasionuar për muzikën, artin, letërsinë dhe shkencën dhe vendosi të
modelonte kopshtet e pallatit të saj të ri pas kopshtit Medici në Firence. Brenda kopshtit,
ekzistojnë dy muze të rëndësishëm: Musée de l'Orangerie dhe Galeria e Jeu de Paume.
Musée de l'Orangerie është në jugperëndim të Tuileries dhe përfshin pikturat e famshme
të Nymphéas Claude Monet dhe një koleksion të mrekullueshëm të veprave të Picasso,
Cézanne, Renoir dhe Matisse. Galeria e Jeu de Paume ishte fillimisht një depo ushtarake,
por në vitin 1927 u shndërrua në një ekspozitë për imazhe dhe fotografi. Për shkak të
bukurisë dhe historisë së pasur, Kopshti i Tuileries është shpallur si një vend i
Trashëgimisë Botërore nga UNESCO. Sot, Kopshti i Tuileries është një park publik
popullor për të dy vendasit dhe turistët. Tuileries mbulon rreth 63 hektarë tokë. Kopsht
është rregulluar me kujdes me shumë tarraca dhe pellgje artificiale. Parku gjithashtu ka
dy liqene të mëdha, Bassin Octogonal dhe Bassin Rond.

Fig 5. Pamje nga parku Tuileries Gareden (burimi: www.google.com)
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1.1.6. Westpark Është një park i madh publik urban në Mynih, Gjermani. Është projektuar
nga arkitekti i peizazhit Peter Kluska dhe përfundoi në vitin 1983.Në të njëjtën vit ajo
organizoi ekspoziten ndërkombëtare të kopshtit. Parku mbulon një sipërfaqe prej 720,000
m2 (7,750,016 sq ft) (178 hektarë) që shtrihet 2.6 km nga lindja në perëndim. Garmischer
Straße e ndan parkun në një pjesë lindore dhe perëndimore.

Fig 6. Pamje nga parku West Park (burimi: www.google.com)

6

2. PARQET NË PLANIFIKIMIN URBAN
Procesi i evolucionit dhe planifikimit të sistemeve të parqeve urbane ndryshon nga
komuna në komunë.
Dapartamenti i caktuar për detyrë duhet ta dijë rëndësinë dhe përgjegjësinë e planifikimit
të parqeve urbanistike. Parqet janë më shumë se një pjesë toke, ato duhen dizajnohen dhe
animohen që të ngjallin pozitivitetin e njerëzve në atë vend. Mirëbalancimi i invetarit dhe
pajisjeve bënë që të përmbushet roli i parqeve. Shuma e parqeve individuale, parqeve te
ndërtuara dhe ato natyrale të rruajtura në një qytetë të caktuar krijonë sistemin e parqeve
urbanistike.
Planifikuesit në fillim duhet te kuptojnë rolin dhe benefitet e një hapësire të parkut të
cilën duhet konsideruar specifikat e elementeve dizajnuese dhe të përshtatet më së miri në
objektet ose mjediset natyrore që janë përreth. Madhësia e parkut, konfiguracioni,
peisazhi dhe mirembajtja duhet të kenë një role kyq në planifikm. Preferencat e tipareve
ndryshon në bazë të shoqërisë. Hapësira e parqeve zakonisht tejkalohet nëpër planifikime
por është elementi kryesor që duhet konsideriuar. Sensi i hapësirës i referohet kontekstit
të eksteriorit si ambientit ose atmosferes kurse interiorit përkatesia e komunitetit.
Koncepti i hapësirës publike për planifikuesit është që të kuptohet se këto hapësira të
qytetit janë ku të gjithë qytetarët kanë akses veqanerisht qytetarët që kanë të ardhura të
ulëta, të moshuarit dhe personat me aftësi te veqanta.
Parqet mund të bëhen vendet më të mira në qytet nëse dizajnohen mirë dhe me ndërgjegje
kështu që planifikuesit duhet të diskutojnë tërësisht se si mund të bëhet një park i
përkryer. Sjelljet e banorëve, mbresa e lërë e vizitorëve, përqindja e lumturisë dhe kohës
së lirë janë disa nga temat filozofike që planifikuesit duhet të debatojnë.
Planifikuesit duhet të kuptojnë rolet e sistemeve të parkut urban për të siguruar që
prezenca dhe funksioni i tyre të optimizohen.
Siç është identifikuar më parë, parqet urbane luajnë një rol kritik në shpërndarjen,
lehtësimin dhe kontributin e kulturës; rekreacionit; zhvillimit të komunitetit, trashëgimisë,
zhvillimit ekonomik, shëndetin dhe mirëqenies individuale dhe të komunitetit, mjedisit
natyror, arsimimit, dhe transportin. Në thelb, planifikuesit duhet t'i marrin parasysh të
gjitha këto role gjatë formimit të së ardhmes së komunës; vendimet e marra në lidhje me
ndikimin e parqeve të gjitha këto tema. Sigurimi i një inventari të përmbledhur të
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komponentëve të parkut dhe lehtësive për të siguruar përzierjen e duhur të parqeve brenda
një sistemi të parkut urban është një sfidë për planifikuesit.
2.1.
-

Llojet e parqeve
Ekzistojnë disa lloje të parqeve që secila prej tyre ka karakteristika të ndryshme.

2.1.1. Parqet kombëtare : Një park kombëtar është një rezervë toke, zakonisht, por
jo gjithmonë e deklaruar dhe në pronësi të një qeverie kombëtare, e mbrojtur nga
shumica e zhvillimit njerëzor dhe ndotjes. Parqet kombëtare janë zona te mbrojtur nga
Bashkimit Ndërkombëtar për Ruajtjen e Natyrës.Kjo nënkupton se ato janë zona të
shkreta, por ndryshe nga rezervat e pastra të natyrës, ato krijohen me pritjen e një
shkalle të caktuar të vizitës njerëzore dhe infrastrukturës mbështetëse.

Fig 7. Parku kombëtar Vienë (burimi: www.google.com)
2.1.2. Parqet nën-kombëtare : Në disa sisteme federale, shumë parqe menagjohen
nga nivelet nën-kombëtare të qeverisjes. Në Brazil, Shtetet e Bashkuara dhe disa
shtete në Meksikë, si dhe në shtetin australian të Viktorias, këto njihen si parqe
shtetërore, ndërsa në Argjentinë, Kanadë dhe Korenë e Jugut ata njihen si parqe
provinciale ose territoriale.
2.1.3. Parqet urbane : Një park urban ose park metropolik, i njohur edhe si park
komunal ose një park publik, hapësira publike, është një park në qytete dhe vende të
tjera të inkorporuara për të ofruar rekreacion dhe hapësirë të gjelbër për banorët dhe
vizitorët. Dizajni, operimi dhe mirëmbajtja zakonisht bëhen nga agjencitë qeveritare,
zakonisht në nivel lokal, por mund të kontraktohen herë pas here në një mbrojtje
parku, miq të një grupi ose të një sektori privat.
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Fig 8. Parku urban Vienë (burimi: www.google.com)
2.1.4. Parqet lineare : Një park linear është një park që ka gjatësin shumë më të madhe
se gjerësin. Një shembull tipik i një parku linear është një pjesë e një ish-hekurudhe që
është konvertuar në një park të quajtur gjurmët hekurudhore ose jeshile. Parqet bëhen
ndonjëherë nga zona të çuditshme të tokës, ashtu si shumë vende të lira që shpesh bëhen
parqe të lagjeve të qytetit.

Fig 9. Parku linear Spanj (burimi: www.google.com)
2.1.5. Parqet private : Parqet private janë në pronësi të individëve ose bizneseve dhe
përdoren sipas gjykimit të pronarit. Ka disa lloje të parqeve private, dhe disa të cilat dikur
ishin mirëmbajtur dhe përdorur privatisht tani janë bërë të hapura për publikun.

Fig 10. Parku privat (burimi: www.google.com)
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2.2.

Përtej planifikimit të parkut ... dhe përtej parkut

Gil Penalosa, avokati për kohë të gjatë për qytete më aktive dhe drejtor i organizatës
kanadeze për vende publike thotë: "Vendet e suksesshme publike nëpër botë janë të
suksesshme jo vetëm për shkak të dizajnit por edhe për shkak të menaxhimit. Kjo nuk
është vetëm prerja e barit dhe marrja e mbeturinave. Pjesa më e madhe e menaxhimit
është se si të përfshijë komunitetin në parqe. Ne duhet të mendojmë për parqe më shumë
si qendra të komunitetit në natyrë ku ne duhet të investojmë në përdorime dhe aktivitete
në mënyrë që ata të mund të përmbushin potencialin e tyre. Kur përmirësojmë parqet, ne
vërtet përmirësojmë cilësinë e jetës.
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3. REKREACIONI NË PLANIFIKIMIN URBAN
Parqet sikurse kujdesen për kulturën poashtu kujdesen edhe për njerezit që kerkojnë
rekreacionin. Rekreacioni është një term shumë i gjerë në të cilën nga Framework for
Recreation në Kanad definohet si eksperienca e fituar nga participimi i individëve në
rekreacione fizike, sociale, intelektuale dhe shpirtërore ku ritë mirëqenien e njerëzve.
Shumicën e zgjedhjeve të lira mvaret nga mundësite dhe pajisjet e parkut.
3.1. Llojet e rekreacionit
3.1.1. Rekreacioni passivë :
Si rekreacion passivë konsiderohet leximi, mbledhjet sociale, shikimi i natyrës së egër,
fotografimi ose shijimi i rrethit.

Fig 11. Pamje nga rekreacini passiv (burimi: www.google.com)
3.1.2. Rekreacioni spontan kategorizohet si aktivitetet fizike në të cilën participimi në
natyrë bëhet lirshëm dhe nuk nevojitet ndonjë regjistrim ose program. Këtu hyjnë hecja,
vrapimi, sportet dhe aktivitetet të ndryshme. Pjesmarja në këto aktivitete mund ta zgjas
jetëgjatësinë e njeriut, uljen e depresionit etj. Në trendin e së tashmes shihet se interesimi
në rekreacionin spontan ka ritje në dallim me atë të konstruktuar si dhe ne aktivitete
individuale mbi aktivitetet grupore. Parqet duhet të jenë të aritshëm dhe gjithëpërfshirës
ndaj banorëve që të kenë mundësinë në participimin e aktiviteteve të deshiruara.

Fig 12. Pamje nga rekreacini spontan (burimi: www.google.com)

11

3.1.3. Rekreacioni i konstruktuar ka te bëjë me sportet e organizuara ku në hapësira
ndërtohen terene sportive për sporte si tenisi, basketbolli etj ku kanë sigurime. Benefitet
në participimin e rekreacioneve janë të shumta ku edhe të rinjët kanë një rrugë në sport
një jetë më të shëndetshëm në këtë mënyrë mund të arihet rezultati i largimit të pirjes së
duhanit dhe lëndëve te tjera te dëmshme. Kjo është e rëndesishme për rritjen dhe
zhvillimin e atletëve të së ardhmes por më e rëndësishme është që jipet mundësia për
përfitimin e shkathtësive të nevojshme në jetë.

Fig 13. Pamje nga rekreacini i konstruktuar (burimi: www.google.com)

Planifikimi i pajisjeve rekreacionale në sistemin e parqeve urbane është një punë shumë e
veshtirë. Kundra vendeve të mbyllura rekreacionuse, planifikuesit e kanë të veshtirë për
përcaktimin e numrit të përdoruesve të pajisjeve në parqe dhe numrin e vendosjes së
pajisjeve. Por përcaktimi i numrit nuk është i mundur kështu që me metodën feedback
arihet më së miri numrimi dhe mund të bëhet vendosja e pajisjeve të nevojshme. Për të
pasur një sistem te suksesshem duhen të bëjnë pjesë të gjithë departamentet dhe banorët
në panifikimin e këtyre hapësirave dhe të ketë qëllim në balancimin e aktiviteteve të
dëshiruara dhe të jepet mundësia për të gjithë banorët.
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3.2. PARQET DHE REKREACIONI SI SHËRBIME PUBLIKE ESENCIALE
Ashtu sikurse uji, kanalizimi dhe siguria publike konsiderohen si shërbime publike
esenciale, parqetjanë shumë të rëndësishme për krijimin dhe ruajtjen e cilësisë së jetës në
një komunitetit, duke siguruar shëndetin e familjeve dhe të rinjve, dhe duke kontribuar në
ekonomik dhe mjedisin e një komuniteti dhe një rajoni
Parqet dhe rekreacioni kanë tre vlera që i bëjnë ato shërbime thelbësore për komunitetet:
1. Vlera ekonomike
2. Përfitimet shëndetësore dhe mjedisore
3. Rëndësia shoqërore

Vlera ekonomike : Për arsyje se përmirësojnë bazën tatimore lokale dhe rrisin vlerat e
pronës. Është vërtetuar se vlerat e pronës private rriten në varësi të afërsisë që toka ka
me parqe,sa më afër të jetë ajo aq më tepër rritet vlera. Kjo rritje në vlerën e pronës
private për shkak të afërsia me parqet rrit të ardhurat nga tatimi në pronë dhe përmirëson
lokalitetin ekonomike.
Përfitimet shëndetësore dhe mjedisore : Për arsyje se programet dhe shërbimet e parkut
dhe rekreacionit kontribuojnë në shëndetin tek fëmijët, të rinjtë, të rriturit dhe të
moshuarit. Sipas studimeve të Qendrave për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve,
krijimi, përmirësimi dhe promovimi i vendeve që janë fizikisht aktive mund të
përmirësojë shëndetin individual dhe të komunitetit dhe të rezultojë në një rritje prej 25
përqind të banorëve të cilët ushtrojnë të paktën tre herë në javë.
Rëndësia shoqërore : Për arsyje se parqet sigurojnë vendë grumbullimin për familjet dhe
grupet shoqërore, si dhe për individët e të gjitha moshave dhe statusin ekonomik,
pavarësisht nga aftësia e tyre për të paguar për akses. Parqet dhe programet rekreative
ofrojnë vende për shëndetin dhe mirëqenien që janë të arritshme nga personat e të gjitha
moshave dhe aftësive, veçanërisht atyre me aftësi të kufizuara.
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4. PLANIFIKIMI URBAN
Planifikimi urban është ndërlidhje midis analizës, arkitekturës dhe dizajnit urban, pra
planifikimi urban mund të përfshijë më shumë se një fushë, që do te thotë është veprim
shumësektorial dhe në këtë kuptim involvon shumë aktere në process, siç janë: pronarët,
shfrytëzuesit, agjensite shtetërore.
Me zhvillimin e procesit të planifikimit urban synohet që qyteti, përms ambientit të
ndërtuar, të plotësoj aspiratat e komunitetit si dhe ta reprezentojë atë. Rrjedhimisht,
detyra e planerit urban është të kuptojë dhe të shprehë, përmes hapësirës së ndërtuar
urbane, nevojat dhe aspiratat e klienteles ( komunitetit, instutucioneve, shoqëris civile,
profesionisteve, biznesit…)
Procesi i planifikimit urban, në cilindo nivel qoftë, është kompleks dhe ndahet në disa
faza kryesore, si pjesë përbërëse e procesit te planifikimit urban, me mundësi të
monitorimit dhe përmiresimit të vazhdueshëm, siç prezentohet edhe ne figurën vijuese :

Fig14. Procesi dhe aktivitetet kryesore të planifikimit urban (burimi : Zhvillimi urban,
planifikimi dhe dizajnimi Dr.Sc.Binak Beqaj)

Si profesion planifikimi urban ka lindur nga shqetësimet për shëndetin dhe ruajtjen e
mirëqenies përmes parandalimit të sëmundjeve dhe sëmundjeve të lidhura me
mbipopullimin, higjienën e dobët dhe ekspozimin ndaj ndotjes së mjedisit.
Mënyra se si qytetet dhe lagjet janë të dizajnuara ndikojnë nëse është e lehtë për njerëzit
të ecin, të marrin pjesë në rekreacion aktiv, të përdorin transportin publik dhe të
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ndërveprojnë me fqinjët dhe komunitetin e tyre. Besohet se vendimet e planifikimit urban
kanë një rol kyç për të luftuar në nivelet në rritje të obezitetit dhe për të ndihmuar në
parandalimin e sëmundjeve të lidhura me stilin e jetës duke lehtësuar aktivitetin fizik dhe
shëndetin mendor pozitiv.
4.1.

Elementet e hapësirës urbane

Elementet e formësimit të hapësirës urbane karakterizohen nga : ndërlidhja, kufijtë, rrjeti
i rrugëve, modeli dhe forma e bllokut urban, distanca, linja e ndërtesave, vazhdimësia e
fasadave ballore, forma dhe madhësia e lokacioneve, orientimi i ndërtesave dhe pozicioni
i tyre në lokacion, shikueshmëria dhe hijezimi, dendësia, nyjat, pamjet, relacioni me
topografinë, korridoret dhe prapavija e ambientit natyror.
Standardet për hapësirën e hapur : Tipologjia, Forma, Qasja, Peizazhi, Gjelbërimi,
Definimi.
Modelet për hapësirën e hapur : Tipologjia, Raportet mbyllëse, Forma e planifikimit,
Lidhjet, Shfrytëzimi dhe Organizimi.
Kompleksiteti funksional i hapësirës : Funksionet, Sheshet, Kopshtet private, Hapësirat
për lojë, Parkingjet dhe pjesë tjera të hapësirës urbane.
4.2.

Konceptet bazike të planifikimit urban

Brengosja e vazhdueshme në lidhje me përmirësimin e vendbanimeve përmes:
organizimit të trafikut, minimizimit te efekteve negative të zhvillimit të riinkorporimi sa
më i mirë i tij në gjendje eksiztuese, zgjerimi i mundësive të banimit, në të njëjten kohë
edhe ruajtja e konforit te tij, mirëmbajtja e hapësires publike, ruajtja dhe konzervimi i
vlerave ambientale dhe krijimi në përgjidhesi i një ambienti sa më human dhe ekologjik:
janë elemente bazike të një koncepti për planifikimin urban – rregullimin e teritorit, i cili
duhet të ketë kuptim gjithëpërfshirës.
Është e njohur se zhvillimi i ri urban pritet të ofrojë zgjidhje të ndryshme për njerëzit.
Politika gjithëpërfshirëse e planfikimit urban duhet të marrë në konsideratë në radhë të
pare çështje si :
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-

Mënyra e qasjes në rrugë :

-

Mënyra e transportit dhe relacionet mes tyre :

-

Kualiteti i shfrytëzimit të hapësirës publike :

-

Lehtësimi i lëvizjes së kategorive të vecanta, të moshuarit, femrat, fëmijët dhe
personat me aftësi të kufizuar :

-

Identiteti dhe legjitimiteti i hapësirave

-

Karakteristikat dhe standardet e zhvillimit te qëndrueshëm :

-

Strategjia për zhvillmin e hapësirave të hapura dhe peizazheve

-

Gjelbrimi i rrugëve në hapësira urbane

Konceptet bazike të planifikimit urban janë : planifikimi strategjik dhe planifikimi
konvecional.
Tabela 1. Planifikimi strategjik dhe konvencional

Planifikimi Strategjik

Planifikimi Konvencional

I orientuar drejt procesit dhe veprimit

I orienton drejt produktit

Është në favor të veprimit

Është reagues

Selektiv dhe i fokusuar

Gjithëpërfshirës

I adreson vlerat e organizat

Vlerat nuk i merr në konsideratë

Adreson përparësit dhe të metet

Përparësitë dhe të metat nuk i merr në
konsideratë

Bashkëveprues me pjesëmarësit

Bashkëveprimi i limituar

Mer parasysh mundësitë për zbatim

Mundësitë për zbatim janë të supozuara

Tabela 1.Planifikimi strategjik dhe konvencional (burimi : ‘’Guiding Cities’’,2002)
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4.3.

Planifikimi urban / parqet si zhvillimi i peizazhit

Përfshin inkorporimin e ekologjisë dhe ndërtimeve në diskursin e zhvillimit të
përgjithshëm të zonave të ndërtuara dhe atyre të pandërtuara të hapësires urbane.
Janë karakteristeike dy lloje te peizazheve:
•

Peizazhi arkitektonik, të cilin e formësojnë ndërtimet (volumi i ndërtesave,
struktura e fasadave të ndërtesave, materialet e aplikuara..)

•

Peizazhi natyror, të cilën e formësojnë elementet e gjelbrimit (si elemente te
veçuara në pjesë të caktuara urbane apo si zona te vaçuara në kuadër të tërësisë
urbane).
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5.

ANALIZA E LOKACIONIT

Lokacioni gjendet në pjesën perëndimore të Prizrenit në rrugën magjistrale ‘Tahir Sinani ’
që lidhë qytetin me zonën kufitare. Zona e dedikuar për shfrytëzim të tillë gjendet në zonë
që lidhë rrugët me qytete fqinje si dhe rrugën që qon në lokacionin më të vizituar turistik
Brezovicën.
Kjo zonë është identifikuar si një qendër makro rajonale me afirmimin e dy kategorive të
vlerave urbane, njëra si tërësi historike dhe kulturore e bërthamës së qytetit dhe tjetra me
koncepte të reja urbane me dominimin e funkcioneve publike, biznesit dhe funksionet
kulturore. Në përgjithësi lokacioni është i lirë dhe i mbuluar me gjelbrim të ulët dhe të
mesëm dhe në disa vende me gjelbrim të lartë të cilat nuk paraqesin ndonjë vlerë të
posaqme peizazhore.
Parcela e cila de të shfrytëzohet për qëllim të cekur ka sipërfaqe prej S = 20.881m2.

Fig 15. Situacioni i Terenit (burimi:Vizatim Teknik.Nr.01)
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Pikat që duhet shtjelluar gjatë analizës së lokacionit:

5.1.

Pozita në kontekst të qytetit
Pozicioni gjeografik
Qasjet dhe infrastruktura
Madhësia dhe topografia
Arkitektura përreth (lloji i arkitekturës së ndërtesave, etazhiteti etj).
Kushtet klimatike
Kushtet urbane
SWOT Analizat
Përmbledhje

Pozita në kontekst të qytetit

Aktualisht në kontekst me qytetin ka lidhje të qartë nga rruga ‘’ Tahir Sinani ‘’ e cila qon
në rrugën ‘’Remzi Ademaj ‘’ që lidhet me bërthamën e qytetit.
Pozita e zonës ka lidhje edhe me qytete dhe fshatrat me numër të madhë të banorëve.
Përgjat rrugës hasemi me ndërtime kryesisht afariste dhe atë të banimit me etazhitet
maksimal P + 2. Pasi që lidhet me pikat të rëndesishme të qytetit me objekte shoqërore
dhe shërbime publike ka fluks të madhë të njerëzve po ashtu edhe të automjeteve.

Fig 16. Situacioni në kontekst të qyetetit (burimi:Vizatim Teknik.Nr.02)
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5.2.

Pozita gjeografike

Njihet si zonë me qarkullim dhe fluks të madh të njerëzve pasi që është e kufizuar me
pikat e rëndësishme të qytetit.
Pozita e kësaj parcele është shumë e mirë dhe vlenë të theksohet se shërben shumë për
banorët dhe ekonominë e këtij qyteti. Kjo zone konsiderohet si zone mikse pasiqë
përmban ndërtim të ulëta dhe të larta. Zona që do të shfrytëzohet është hapësirë e
pandërtuar dhe e pashfrytëzuar. Harta e mëposhtme tregon relacionin hapësinor me
përmbajtjet publike kryesore të qytetit.

Fig 17. Kufizimi i parcelës me pika të rëndësishme (burimi:Vizatim Teknik.Nr.03)
Objetet më të rëndësishme që e rrethojnë parcelën janë :
- Lumbardhi
- Instutucionet shkollore
- Qendrat Tregatre
- Objektet e banimit individual dhe kolektiv
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Karakteristikat që mund ti cekim për vlerën e parcelës :
-Parcela ka pozitë shumë të mirë gjeografike
-Terreni është i rrafshët
-Ka qasje nga të gjitha anët me rrugët kryesore të qytetit
-Ka qasje me rrugën tranzite të qytetit
-Është zonë me fluks të madhë të njerëzve
- Kufizohet me rrugën magjistrale që lidhet me zonën kufitare.

5.3.

Qasjet dhe infrastruktura

Zona në anën Lindore të saj kufizohet me rrugën magjistrale ‘’Tahir Sinani ‘’ që lidhet në
anën Perendimore me rrugën tranzite ‘’Mehmet Pashë Devalla’’. Në anën veriore
kufizohet me rrugën‘’ Elbasan ‘’ si dhe ne anën Jugore kufizohet me rrugen ‘’ Turgut
Ozal ‘’. Në afersi te parceles më konkretisht në anen Jug – Lindore te saj kalon
Lumbardhi i Prizrenit.
Nga te gjitha anët e zonës mund të kete qasje, por si më funksionale janë propozuar dy
qasje në hapesirë, ajo jugore dhe perendimore e saj.

Fig 18. Paraqitja e rrugëve për qasjen në lokacion (burimi:Vizatim Teknik.Nr.04)
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- Qasja më e arsyshme dhe më e lehtë për në zonën e përzgjedhur shihet se është rruga
‘’Turgut Ozal’’ dhe rruga ‘’Mehmet Pashë Devalla’’
Në pjesën jugore që kalon rruga ‘’ Turgut Ozal ‘’ qasja është devinuar si më e lehtë dhe
më funksionale sepse është rruge që ndan zonën nga rruga magjistrale dhe nuk ka një
fluks të madhë të automjeteve, përeth kufizohet me objekte individuale dhe ato kolektive
që don të thotë është një rrugë më e qetë.
Ndërsa në anën perendimore e saj që kalon rruga ‘’ Mehmet Pashë Devalla ‘’ është rrugë
tranzite dhe më me fluks , arsyeja pse është propozuar edhe kjo rrugë për qasje është
sepse kufizohet me shtepi individuale dhe tregun e qytetit, dhe nga kjo eshte nxjer
përfundimi se mund të kenë qasje më të lehtë banorët.

5.4.

Madhësia dhe topografia

Fig 19. Analiza e pjertësis së terenit (burimi:Vizatim Teknik.Nr.05)
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Përveq pozitës së mirë që ka, poashtu sic shihet edhe nga harta sipër në pjesën më të
madhe të qytetit pjertësia maksimale arin deri në 5%, zona ka edhe terren të përshtatshëm
për zhvillim dhe për krijimin e hapësirave gjelbëruese.
Krahasuar me sipërfaqen totale, kjo pjerrtësi pothuajse nuk vërrehet fare.
Gjendja e terrenit na mundëson që të zhvillohet dhe ndërtohet me lehtësi kjo pjesë, pasi
që i dijmë vështirësitë gjatë planifikimit dhe projektimit në terrenet e pjerrëta.
Nuk do të jetë e nevojshme heqja e dheut për të na ndihmuar në realizimin e ndërtimit si
dhe angazhimi i ekipeve gërmuese me kamionë dhe sigurimi i dislokimit të dheut të tepërt
nga parcela.
Pasi që kjo qëndron si problem që kufizon zhvillimin urban në zonat që posedojnë
pjerrtësi të lartë, tek rasti i kësaj parcele kjo dukuri nuk ekziston.
Siperfaqja totale e hapësires arin deri më 20.881 m2
Siperfaqja për kokë banori llogaritet të jetë e mjaftushme deri ne 2.5 m2.
Atëherë hapësira do të mund të shfrytëzohet nga 8352 banorë.
Nga kjo llogaritje shihet që është hapësire e mjaftushme dhe tejet e rëndësishme për këtë
zonë.

5.5.

Rethina urbane arkitektonike

Pasi që njihet si zone mikse atëher në këtë pjesë kemi të bëjmë me arkitekturë të
funksioneve të llojllojshme.
Është e vështirë të flitet sakt për definimin e sakt të arkitekturës, pasi që janë të ndërtuara
ndërtesa afariste dhe banimi.Kur flasim për ndërtesa afariste, disa prej tyre mund të
identifikohen në stil të arkitekturës moderne-industriale .
Shumica e objekteve afariste kanë arkitekturë të njejtë-serike kudo në Kosovë, të cilat
janë projektuar nga arkitekti i njejtë me sipërfaqe të madhe të shfrytëzimit dhe me
etazhitet P+0 ose P+1K.

23

Fig 20. Paraqitja e objekteve përeth parcelës (burimi:Vizatim Teknik.Nr.06)

5.5.1. Karakteristikat e objekteve përeth :
- Objektet e banimit individual :
Objektet individuale që janë përethë janë me stil të arkitekturës së perzier. Disa kanë
arkitekturë të thjeshtë që shërbejnë vetëm sa për të përmbushur kërkesat elementare për të
jetuar në to, të pa fasaduara dhe të pa izoluara .
Shtëpitë tjera kryesisht kanë arkitekturë klasike dhe moderne.
Etazhiteti i shtepive jane kryesisht : P+1K,... B+P+1K,...B+P+2K,... B+P+2K+NK,... etj.
- Objektet e banimit kolektiv :
Objektet kolektive që janë përethë janë me stilt të arkitekturës moderne. Etazhiteti i tyre
është kryesisht : B+P+4K+KT deri në B+S+P+6K+KT. Por pasiqe ndërtuesit e këtyre
objekteve çdoherë tentojnë që etazhitetin e lejuar t'a kalojnë prandaj kjo dukuri ndikon
edhe në laramani të etazhiteteve. Po ashtu hapesirat e nevojshme gjelberuese që duhet te
kenë çdo objekte janë shfrytëzuar deri në pikën maksimale për ndërtim, gjë që kjo na
shtyen ta vërtetojmë mendimin e ndërtimit të një parku.
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- Objektet shoqërore :
Shkolla fillore dhe ajo e mesme ne këtë zone gjendet përball hapësirës së përzgjedhur,
pasiqë asnjëra nga këto shkolla nuk posedojnë hapësirë për argetim dhe rekreim kjo do të
jetë një mundësi e mirë për fëmijët të cilët arsimohen në këto shkolla.
Etazhiteti i shkollave arin në : B+P+1K dhe B+P+2K .
- Ndërtesat publike dhe administrative :
Në afërsi të lokacionit gjenden një numër kogja i madhë i ndërtesave pubilke si dhe
administrate. Ky ndërtim i parkut do të krijoj një lehtësim për personat në pritje.
Etazhiteti i ndërtesave pubilke arin ne : P+1K ndërsa e atyre administrative në P+0 .
- Ndërmarjet tragtare dhe shërbyese :
Në kuadër të lokacionit ekzistojnë një numër i theksuar dhe më kryesoret të veprimtarive
tregtare. Të tilla janë: ETC & Elkos Center, Super Viva , dhe qendrat tregtare të tjera që
janë afër zonës.
Etazhiteti i tyre arin në : B+P+1K.
5.5.2. Perspektivat vizuale
Për shkak se i tërë lokacioni ka ndërtim përeth ai nuk posedon kualtiet vuzulae nga
etazhiteti i objeteve përeth,ky mund të jetë një faktorë që duhet të ishte një ndër motivet
kryesore gjatë zgjedhjes së lokacionit. Më poshtë është e paraqituar harta dhe vizuarat
përeth parcelës së propozuar.

Fig 21. Pamje nga të gjendjet reale (burimi:Vizatim Teknik.Nr.07)
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5.6 Kushtet klimatike
Në Prizren, verërat janë të ngrohta ndërsa dimrat janë shumë të ftohtë dhe pjesërisht me
re. Gjatë rrjedhës së vitit, temperatura zakonisht varion nga -3 ° C deri në 30 ° C dhe
është rrallë nën -9 ° C ose më e madhe se 34 ° C. Sezoni i nxehtë zgjat 3.2 muaj, nga 8
qershori deri më 14 shtator, me një temperaturë mesatare ditore mbi 25 ° C. Dita më e
nxehtë e vitit është data 5 gusht, me një mesatare të lartë prej 30 ° C dhe me ulje prej 16 °
C.Sezoni i ftohtë zgjat 3.4 muaj, nga 24 nëntori deri më 5 mars, me një temperaturë
mesatare ditore nën 10 ° C. Dita më e ftohtë e vitit është 19 janari, me një mesatare të ulët
prej -3 ° C dhe të lartë prej 5 ° C.

5.6.1 Djellosja
Kosova ka mesatarisht 2066 orë me diell në vit apo 5.7 orë në dit. Qytetet e Kosovës kanë
periudha të ndryshme të djellosjes gjatë vitit.
Qyteti i Prizrenit arin në 2099 orë për vit.
Dielli më i hershëm është në orën 5:00 të mëngjesit më 15 qershor dhe dielli i fundit është
2 orë, 6 minuta më vonë në orën 7:05 të mëngjesit më 4 janar. Dielli më i hershëm është
në 4:04 të mëngjesit më 9 dhjetor dhe muzgu i fundit është 4 orë, 13 minuta më vonë në
8:17 të mëngjesit më 27 qershor.
Djellosja maksimale arrin në muajin e Korikut ndërsa ajo minimale arin në muajin
Dhjetor.
Resatimi ne pergjithesi varet nga : Stina, Periudha e ditës, Lokacioni, Orientimi, Relievi i
terenit
Në lokacioni e përzgjedhur këndi i djellosjes është 15 shkallë në anë Veri – Perëndimore,
dhe 35 shkallë në anën Jug – Perëndimore. Pasiqë në këtë anë të zonës ndodhen kryesisht
objekte te banimint individual me etazhitet maksimal P+2 atehere nuk do te krijohet nje
pengese në djellosjen e hapësirës.
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Fig 22. Këndi i djellosjes ( burimi:Vizatim Teknik.Nr.08)
5.6.2 Erërat
Shpejtësia mesatare vjetore e erës në Prizren përjeton variacion të butë sezonal gjatë
rrjedhës së vitit. Pjesa më e madhe e vitit zgjat për 5.2 muaj, nga 23 nëntori deri më 28
prill, me shpejtësi mesatare vjetore prej më shumë se 2.5 metra për sekondë. Dita më e
fortë e vitit është 24 shkurt, me një shpejtësi mesatare vjetore prej 2.9 metrash në
sekondë. Koha më e qetë e vitit zgjat për 6.8 muaj, nga 28 prilli deri më 23 nëntor. Dita
më e qetë e vitit është 12 gushti me një shpejtësi mesatare vjetore prej 2.1 metra për
sekondë. Orientimi mbizotërues mesatar vjetor i erës në Prizren ndryshon gjatë gjithë
vitit. Era është më shpesh nga perëndimi për 2,6 muaj, nga 26 mars deri më 14 qershor,
me një përqindje maksimale prej 39% më 10 qershor. Era është më shpesh nga veriu për
4,0 muaj, nga 14 qershori deri më 14 tetor dhe për Era është më e shpeshta nga jugu për
1,7 muaj, nga 23 tetori deri më 13 dhjetor, me një përqindje maksimale prej 32% më 16
nëntor .
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Fig 23. Këndi i erërave ( burimi:Vizatim Teknik.Nr.09)
-

Në bazë të të dhënave shihet që erërat fryejnë më tepër në anën veri – lindore dhe
në anen jug – lindore te zonës. Nga ky rezultat arimë në përfundim se në këto dy
anë të zonës duhet që të ketë fokus më të madhë të gjelbërimit të lartë, gjelbrimi
do ta mundësoj krujimin e një muri ndarës në mes të erërave në hapësirë.

Fig 24. Skema e trëndafilit të erërave ( burimi :Vizatim Teknik.Nr.10)
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6. Kushtet urbane sipas planit rregullues urban
Në pjesën e kushteve urbane për hapësira të gjelbërta do të cekim disa nga kritere që
duhet plotësuar qdo zonë,dhe vërtetimi se pse është ndjerë e nevojshme të projektohet një
hapësirë e tillë.
Çdo strukturë banimi duhet të ketë në një rreze prej 400 metrash, të paktën një hapësirë të
gjelbër. Zonat e gjelbra në nivel territori urban përbëhen nga:
a) gjelbërimi i përgjithshëm publik;
b) gjelbërimi publik i kufizuar;
c) gjelbërimi i veçantë
Standardet minimale për gjelbërimin e përgjithshëm publik, sipas llojeve përbërëse, janë:
a) 2.5 m² për banor për gjelbërim në nivel njësie, përfshi kënde lojërash për fëmijë,
pavarësisht numrit të popullsisë së njësisë;
b) 1 m² për banor në qendra deri në 10 000 banorë dhe 4 m² për banor në qendra mbi
10 000 banorë, për gjelbërim masiv në parqe dhe lulishte;
c) 1.5 m² për banor në qendra deri në 10 000 banorë dhe 2.5 m² për banor në qendra
mbi 10 000 banorë, për gjelbërim në rrugë, shëtitore, sheshe dhe brigje ujore;
d) gjithsej 5 m² për banor gjelbërim në qendra deri në 10 000 banorë dhe 9 m² për
banor në qendra mbi 10 000 banorë;
e) 8 m² për banor në qendra deri në 10 000 banorë dhe 17 m² për banor në qendra
mbi 10 000 banorë për gjelbërim të zonës së pushimit të tipit “park periferik”.
Sipërfaqja e asfaltuar dhe e zënë me struktura duhet të përbëjë jo më shumë se 5% të
sipërfaqes së përgjithshme të parkut.
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7.

SWOT Analizat

Përparësitë
-

Pozitë shumë të mire gjeografike

-

Teren i rafshët

-

Qasje të lehtë nga rrugë dytësore ashtu edhe me atë kryesore

-

Afërsi me insutucionet shtetërore

-

Afërsi me instutucionet shtetërore

-

Zhvillim i shpjetë dhe i vazhdueshëm i kësaj zone

-

Lumbardhi i Prizrenit kalon në afërsi të parcelës duke i’a shtuar atraktivitetin dhe
shfrytëzueshmërinë për banorët e kësaj zone.

Mangësitë
-

Mungesë e hapësirave të gjelbërta

-

Komunikacioni tejet i dendur

-

Mungesë e shtigjeve për këmbësorë dhe bicikleta

-

Mungesë e shtigjeve të veqanta për persona me aftësi të kufizuara

-

Arkitekturë jo cilësore e objekteve përeth dhe ndërtim i pakontrolluar

-

Mungesë i hapësirave të parkingjeve

- Kjo analizë na qon në perfundim që një zone e tillë është e nevojshme për banorët dhe
qytetin.
Pasi përmendëm komunikacionin e dendur të kësaj zone vimë në përfundim të ndotjes së
tepërt të ajrit, me shtimin e hapësirave të gjelbëruese mundësohet si pastrami i ajrit po
ashtu edhe qarkullimi më i lirë i banorëve. Gjithashtu ndihet nevoja e kësaj zone për
arsyje të instutucioneve të rëndësishme që ndodhen në afërsi të parcelës.

30

7.1

Përmblejdhja e SWOT analizës

Qyteti i Prizrenit prej vitesh njihet si qytet i kulturës dhe i traditës. Bukurin që e posedon
e kanë mangësi pothujse shumë qytete të Kosovës, kjo falë kujdesit dhe përqëndrimit të
shumicës prej njerzve që jetojnë në këtë vend. Ruajtja e ambientin nga papastërtit e bëri
qytetin ndër qytetet më të vizituar në rajon. Por nuk mund të themi se kjo bukuri nuk po
shëndrohet në një rëmujë kohëve të fundit, kjo falë ndërtimeve te pandërprera dhe të
paligjshme.
Nga e kaluara e afërt ka shembuj të mjaftueshëm ku hapësirat publike përballen me
praktika të dobëta të menaxhimit dhe mirëmbajtjes. Një gjë e tillë shihet qartë sidomos
me rastet e vandalizmave dhe dëmtimit të hapësirave e pajisjeve, gjë që bën që njerëzit e
rëndomtë të mos ndihen rehat në këto pjesë. Kjo situatë nuk ndërlidhet vetëm me
mungesën e burimeve financiare për menaxhimin e tyre por edhe me mungesën e
kuptimit të nocionit të hapësirës publike dhe implikimeve që ato kanë për përdoruesit,
profesionistët dhe politikbërësit. Prandaj hapësirat publike nuk kanë të bëjnë vetëm me
mjedisin fizik, dizajnin dhe mirëmbajtjen e tyre, por duhet të përfshijnë dimensionet e
partneritetit, menaxhimit, financimit dhe evaluimit. Në këtë aspekt, as qyteti i Prizrenit
nuk bën përjashtim. Shqetësim i dukshëm mbetet fakti që Kosova radhitet në mesin e
vendeve me pak hapësira publike
Kjo analizë është bërë me qellim që si këtë qytet ta mbajm në duar me bukurin e saj dhe
të na kenë lakmi jo vetëm qyetet fqinje por edhe më gjerë. Si të bëhet shfrytezimi sa më
adekuat i hapësirës,dhe ti ndalojm kaoset e vazhdueshme. Me mundësin e krijimit te
hapësirave te gjelberta, si qyteti ashtu edhe njerezit do të frymojnë më lumtur .
Kjo është në duar tona dhe ne do të përpiqemi deri në momentin e fundit që qyteti ti
mbetet personave që punojnë për të.
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8. Qëllimi i hulumtimit
Në këtë punim do të hulumtohet rëndësia e hapësirave gjelbëruese dhe rekreative. Qellimi
i ketij punimim është hulumtimi i gjendjes aktuale te zonës së përzgjedhur.
Ky dokument synon te elaboroj problemet që paraqiten nga mungesa e hapesirave të tilla,
nevojën e banorëve për këtë zonë, dhe krijimin e një hapësire komode për gjithë
grupmoshat e njerëzve.
Në mënyrë që të përcaktohen karakteristikat themelore të parqeve lokale rekreative,
merren parasysh përfitimet fizike dhe emocionale të aktiviteteve rekreative të ofruara për
individin. Qëllimi i përgjithshëm i studimit është përcaktimi i karakteristikave të parqeve
lokale rekreative sipas opinioneve të ekspertëve dhe banoreve. Për te aritur këtë qëllim
parashtohen pyetje të shumta te cilat duhet pergjigjur gjatë kohës së hulumtimit.

8.1 Problematika e hulumtimit
Në proceset e kërkimit shkencor, duhet të ketë një arsye që e shtyen studiuesin në këtë
temë (Güler et al., 2015). Creswell (2013) identifikoi problemin e hulumtimit si arsye për
kryerjen e kërkimit shkencor. Hulumtuesi synon të kontribuojë në zgjidhjen e kësaj
çështjeje gjatë hetimit të temës që ai / ajo vëren si problem. Çdo subjekt kërkimor mund
të kontribuojë në zgjidhjen e problemit duke mbajtur një pikë.
Prizreni si qytet në ritje me ndërtime të pakontrulluar është në disproporcion të lart me
hapësirat gjelbruese, parqet rekreative mendohet te jenë një pike shpëtimi nga ky kaos i
vazhdueshëm.
Si rezultat i studimeve të literaturës hapësirat e gjelbrimit me rekreacion projektohen dhe
shfrytëzohen më tepër për dallim nga hapësirat gjelbruese në mungesë të rekreacionit.
Problem tjetër që duhet theksuar është edhe mungesa e standardeve të hapësirave
rekreuse.
Pytjet që do shtjellohen gjatë hulumtimit :
1. Sa është e përshtatshëm krijimi i një hapësire të gjelberuar për banorët e zonës ?
2. Çfarë arihet me krijmin e një tampon zone në mes ndërtesave dhe kaosit të
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komunikacionit ?
3. Sa do tu shërbejë banorëve kjo zone gjelberuese me plot aktivitete dhe pa kosto ?

8.2 Rëndësia e hulumtimit
Me konceptin rekreacion shpesh hasemi në kohet e fundit sidomos në shumë parqe dhe
zona të aktiviteteve shoqërore brenda komunave, është e mundur të gjendet koncepti i
rekreacionit. Megjithatë, mendohet se rëndësia e tij nuk kuptohet mjaftueshëm.
Aktivitetet e rekreacionit ndryshojnë sipas nevojave të njerëzve, gjinisë, moshës dhe
qëllimeve. Njerëzit mund të kenë aktivitete të ndryshme rekreative në parqet lokale në
lagjen ku ata jetojnë dhe brenda mundësive të lehtë. Disa nga këto mundësi mund të
përmenden si aktivitete sportive në parqe, vizita nëpër parqe për relaksim, shesh lojërash
për fëmijë dhe aktivitete vullnetare në fusha shumë qëllimore (psh. amfiteatri,skatepark
etj.). Mendohet se karakteristikat që do të përcaktohen në këtë studim do të kontribuojnë
në krijimin e mjediseve të parqeve me cilësi të lartë dhe në mënyrë indirekte do të
ndikojnë në pjesëmarrjen e publikut. Përveç kësaj, konsiderohet se kontributi në procesin
e standardizimit do të sigurohet duke identifikuar karakteristikat e parqeve lokale
rekreative.

8.3 Metodat e hulumtimit

- Për përgatitjen e këtij hulumtimi si dhe organizimin dhe realizimin e saj janë përdorur
dy nga metadot të cilat është menduar që do të jenë më efektive :
-

metoda krahasuese dhe metoda statistikore me anë të anketave

Përmes krahasimit të pareqeve ndër vite do te studjohet mënyra se si është bërë ndryshimi
i nevojes së shfrytezimit dhe nga ky rezultat do të përdorim pikat më kyqe që një park të
jetë më shfrytezim sa me adekuat për banorët.
Për të bërë analizimin, vlerësimin, krahasimin dhe hulumtin e gjendjes aktuale do te
hartohet gjithashtu nje pyetësor përmes të cilës do të realizohen të dhëna burimore-
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primare, te dores së parë që vijne nga tereni i zonës përeth.
8.3.1 Metoda krahasuese :
Kjo metodë përdoret për konstatimin e ngjashmërisë dhe ndryshimit në mes të dukurive
të ndryshme. Metoda e krahasimit ka rëndësi në procesin e të njohurit dhe zbulimit të
vetive të dukurive të ndryshme, por ajo po ashtu e ka edhe vlerën e vet praktike, sepse,
duke krahasuar dukuritë e ndryshme, institucionet e ndryshme, dhe duke zbuluar vetitë
dhe anët e njëjta të dukurive të tjera që kanë të njëjtat veti, konstatohet ngjashmëria dhe
ndryshimi ndërmjet tyre. Krahasimi bëhet me veprime të njëpasnjëshme dhe së pari
vërtetohen veçoritë e përbashkëta, madje të gjitha veçoritë dalluese, me të cilat vjen në
shprehje dallimi ndërmjet tyre. Krahasimi mund të bëhet edhe kur është fjala për më
shumë se dy dukuri.
Në kahun e shqyrtimeve të ngjashmërive dhe të elementeve të njëjta veçohen:
Identifikimi i veçorive të caktuara, të përbashkëta ose të ngjashme, të sendeve dhe të
dukurive të njohura më herët, si dhe të sendeve dhe dukurive të reja, të cilat hulumtohen;
Në aspektin kohor mund të jenë: diakron- pra në kohë të ndryshme dhe sinkron- në kohë
të njëjtë.
-

Ne pjesen e hulumtimit tone do te përdoret metoda krahasuese Diakron.

-Në metodën krahasuese do të shqyrtohet evuluimi i parqeve ndër vite, ndryshimi i
nevojave të shfrytëzuesve dhe mënyra e shftytezimit.
8.3.2 Metoda e statistikore me anë të anketave :
Është një fushë e statistikave të aplikuara që studion nxjerrjen e kampioneve të njësive
individuale nga një popullatë dhe teknikat e mbledhjes së të dhënave, të tilla si ndërtimi i
pyetësorit dhe metodat për përmirësimin e numrit dhe saktësisë së përgjigjeve ndaj
anketave. Sondazhet statistikore ndërmerren me qëllimin e marrjes së konkluzioneve
statistikore për popullsinë që po studiohet, dhe kjo varet fuqimisht nga pyetjet e anketës.
Anketat rreth shëndetit publik, anketat për hulumtimin e tregut, anketat qeveritare dhe
regjistrimet, janë të gjitha shembuj të hulumtimit kuantitativ që përdorin metodologjinë
bashkëkohore për t'iu përgjigjur pyetjeve në lidhje me një popullsi. Edhe pse regjistrimet
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nuk përfshijnë një "mostër", ata përfshijë aspekte të tjera të metodologjisë së anketave, si:
pyetësorët, intervistuesit dhe teknikat që duhen ndjekur pas mospërgjigjes. Sondazhet
japin informacion të rëndësishëm për të gjitha llojet e informimit publik dhe fushave
kërkimore, p.sh., marketing, psikologji, shëndetësi dhe sociologji.

- Në pjesën e metodës statistikore me anëtë anketeve numri i pjesëmarrësve që kontribuan
të dhëna për realizimin e këtij hulumtimi ishte gjithsej 50, prej të cilëve ishin 20 të
moshës mbi 40 vjec , 20 te moshës nën 40 vjec dhe 10 femijë. Zgjedhja e personave ka
qenë e randësishme, ku kryesisht është munduar që anketimi të bëhet me persona të
nivelit të ndryshëm. Për të plotësuar pyetsorët së pari kemi biseduar me subjektin, u kemi
treguar për çfarë arsye po bëhet hulumtimi, duke ju sqaruar mënyrën e plotësimit dhe
përmbajtjen e pyetsorit në mënyrë që subjektet të kuptojnë sa më mirë pyetjet.
Instrumenti i përdorur është pyetsori, i përbërë nga 7 pyetje demografike që masin
njohuritë për gjendjen aktuale të shfrytëzimit të hapësirave të gjelberta dhe rekreative në
vendin tonë.
Puna në teren për plotësimin e pyetsorëve ka zgjatur 1 javë. Kohëzgjatja për plotesimin e
pyetsorit ka qenë 10-15 min duke mos përfshirë kohën e udhëzimeve verbale. Në pyetsor
kemi anashkaluar konfidencialitetin për arsye që të dhënat të siguroheshin sa më të sakta.
8.4 Metoda Krahasuese – Evuluimi i rasteve studimore
Koha e shpenzimeve në një park lokal është aktiviteti rekreativ më i lehtë. Në qytetet e
mbushura me njerëz, mendohet se një nga alternativat më të mira për individin për t'u
çlodhur, lexuar, relaksuar ose për të bërë sport janë parqet në mjedisin rrethues. Fakti që
individi nuk paguan një tarifë për parqet lokale dhe nuk ka probleme serioze të transportit
mendohet të bëjë parqet lokale zonat më të lehta të rekreacionit. Stephens (2012, f.3-5)
deklaroi se ka shumë përfitime për rekreacion aktiv sidomos në parqe. Mendohet se
përfitimet e rekreacionit mund të përhapen shpejt dhe lehtë tek publiku i gjerë me parqe
lehtësisht të qasshme. Prandaj, mendohet se ofrimi i aktiviteteve të mjaftueshme
rekreative nga parqet do të çojë në rezultate pozitive në shoqëri në përgjithësi. Ka shumë
studime akademike mbi parkun dhe rekreacionin.
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-

Në fillim të shekullit të 20-të, me uljen ose humbjen e vlerave natyrore,
ndërgjegjësimi publik u rrit dhe rëndësia dhe domosdoshmëria e vlerave natyrore
brenda pëlhurës urbane filloi të realizohej më shumë. Ky proces e rriti rëndësinë e
parqeve urbane në shoqëritë që filluan të urbanizoheshin. si hapësira publike me
shumë qëllime, ato janë bërë zona strategjike që rrisin cilësinë e jetës urbane,
forcojnë imazhin e qytetit dhe përfitojnë qytetet në aspekte estetike, rekreative,
psikologjike, mjedisore, sociale dhe ekonomike. Në të njëjtën kohë, parqet që janë
në axhendë me mundësitë rekreative pasive të ofruara në shekullin e 19-të u
zëvendësuan me parqe që morën rëndësi me rekreacion aktiv në këtë shekull,
mundësi rekreative të ofruara nga shqetësimet vizuale dhe estetike, sportet dhe
terrenet sportive.

-

Me kalimin e kohës, funksionet dhe modelet e përdorimit të parqeve urbane janë
formuar sipas kushteve të ndryshuara të jetesës dhe nevojave, dhe këto kuptime
janë shtuar në këto parqe. Veçanërisht me shekullin e 21-të, parqet e qytetit janë
bërë fusha kryesore në brendësi duke fituar kuptime simbolike dhe duke krijuar
identitetin urban me planet e tyre. Në këtë shekull, parqet definohen si pjesë e
rrjeteve të infrastrukturës së gjelbër të planifikuara në shkallë urbane dhe rajonale,
përtej zonave të gjelbra të izoluara brenda zonave të strukturuara.

-

Në këtë studim, është miratuar dizajni i shumëfishtë i studimit të rasteve. Tre
parqe urbane janë zgjedhur si raste për t'u shqyrtuar në kuadër të këtij hulumtimi.
Arsyeja kryesore për të zgjedhur këto parqe jane diskutimi i funksionit dhe
nevojave nga e kaluara deri ne ditët e sotme.

Parqet që janë hulumtuar janë :

- Freeway Park
- Bryant Park
- Superkilen
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8.4.1. Freeway Park :
Faza e parë e këtij parku prej 5.5 hektarësh u hap në vitin 1976 dhe mbetet një nga
traktatet më imponuese për arkitekturën e peizazhit të pasluftës. Parku përcaktohet nga
një sërë sheshesh të parregullt dhe të ndërlidhur që janë të ndërthurura dhe të mbyllura
nga kontejnerët dhe muret e mbjelljes së betonit.
Zonat e veçanta të parkut, të njohura si Plaza Qendrore, Plaza Lindja dhe Plaza Veriore,
arrijnë qëndrueshmëri dhe kohezion përmes një gamë të përbashkët të materialeve të
mbjelljeve me beton, me gjelbërim të përjetshëm, dhe orenditë e vendit. Hapësirat
dallohen përmes dinamizmit të karakteristikave të ujit që zënë hapsirat dhe diferencimin e
disponuesve të ndihmës.Parku ka vazhduar të zhvillohet.
-

Në fushën e aktiviteteve paku posedon vetëm këndin per qendrim dhe kendim per
ecje dhe vrapim,nuk u është dhënë rëndësi fare kendit per lojra dhe rekreacion.
Ndërsa nga ana tjetër rëndësi më e madhe u kushtohet gjelbrimit, dizajnit te luleve
me ngjyra dhe pjesës së perdorimit te ujit në dizajn.

Fig 25. Pamje nga këndet e parkut (burimi: www.google.com))
8.4.2. Bryant Park :
Bryant Park është një park publik i menaxhuar privatisht në 9,603 hektarë që ndodhet në
lagjen e Manhattan të qytetit të Nju Jorkut. Në vitin 1884, Sheshi i Reservoir u riemërua
me Bryant Park, për të nderuar poetin romantik të vdekur, redaktor të vjetër të New York
Evening Post dhe reformator qytetar, William Cullen Bryant (1794-1878).
Megjithëse teknikisht Dega kryesore e Bibliotekës Publike të Nju Jorkut është e vendosur
brenda parkut, në praktikë ajo formon kufirin lindor të hapësirës së gjelbër të parkut, duke
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e bërë Avenue e gjashtë në hyrjen kryesore të parkut. Parku Bryant ndodhet tërësisht mbi
një strukturë nëntokësore që strehon grumbujt e bibliotekës, të cilat janë ndërtuar në vitet
1980 kur parku ishte i mbyllur për publikun dhe gërmuar; objektet e reja të bibliotekës
janë ndërtuar nën nivelin e tokës, ndërkohë që parku është restauruar mbi të.
Edhe pse është pjesë e Departamentit të Parkut dhe Rekreacionit të Qytetit të Nju Jorkut,
Parku Bryant menaxhohet nga organizata private jofitimprurëse Bryant Park Corporation.
Parku është përmendur si një model për suksesin e partneriteteve publike-private. Parku u
ridizajnua në vitin 1988 nga arkitekti i peisazhit Hanna / Olin Ltd. dhe arkitekti Hardy
Holzman Pfeiffer Associates.
-

Karakteristik e këtij parku është se edhe pse i takon periudhës më të hereshme nuk
ka mangesi nga asnjëra prej aktiviteteve primare të një parku, duke filluar prej
këndit për qëndrim atij për ecje dhe vrapim, kedi për lojra dhe hapësirave të
pasura me gjelbrim dhe dizajn te luleve. Edhe përdorimi i ujit në dizajn të parkut
nuk mungon.

Fig 26. Pamje nga këndet e parkut (burimi: www.google.com)
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8.4.3. Superkilen :
Superkilen është një park publik në lagjen Nørrebro të Kopenhagës, Danimarkë.
Projektuar nga grupi i arteve Superflex me bashkëpunimin e Bjarke Ingels Group dhe
Topotek. Parku u hap zyrtarisht në Qershor të vitit 2012.
Duke u shtrirë rreth 750 metra në të dy anët e një piste të ciklit publik dhe duke mbuluar
një sipërfaqe prej rreth 30,000 metra katrorë, Superkilen përbëhet nga tre zona kryesore:
një shesh i kuq, një treg i zi dhe një parku i gjelbër. Ndërsa sheshi i kuq, i pikturuar me
ngjyrë të kuqe të ndritshme, portokalli dhe rozë, përqendrohet në rekreacion dhe jetesë
moderne, tregu i zi në qendër është sheshi klasik me një burim ku mund të takohen
fqinjët, me grilat e saj dhe palmave nga Kina. Parku i gjelbër, fjalë për fjalë krejtësisht i
gjelbër, ka kodra kodrina, pemë dhe bimë të përshtatshme për piknikë, sport dhe shëtitje
me qen.
-

Karakteristik e këtij parku është posedimi i gjitha hapësirave të nevojshme duke
filluar nga këndi i qendrimit ai i leximit, këndi për bicikletam hapesira për
piknike. Diqka që mua më krijoi një pëlqim të veqantë është përdorimi i shumtë i
ngjyrave në dizajn.

Fig 27. Pamje nga këndet e parkut (burimi: www.google.com)
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-

Paraqitja e tabeles së hapësirave të nevojshme për parqet ndër vite do të na
ndihmon në aritjen e rezultateve të nevojshme për hapesirën gjelbruese dhe
rekreative që është planifikuar të projektohet.

Tabela 2. Hapësirat e parqeve që posedojnë

Emri i parkut

Hapësirat që posedon
-Këndi i qëndrimit

Freeway Park

-Këndi për ecje dhe vrapim
-Përdorimi i ujit në dizajn
-Ndriqimi
-Këndi i qëndrimit
-Këndi për ecje dhe vrapim

Bryant Park

-Përdorimi i ujit në dizajn
-Hapësira për piknik
-Këndi i lojrave
-Kafeteri
-Ndriqimi
-Këndi i qëndrimit
-Këndi për ecje dhe vrapim
-Përdorimi i ujit në dizajn

Superkilen

-Hapësira për piknik
-Këndi i lojrave
-Ndriqimi
-Kafeteri
-Hyrjet dhe daljet
-Përdorimi i ngjyrave në dizajn

Tabela 2. Hapësirat që posedojnë parqet ( burimi :Vizatim Teknik.Nr.11)
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8.5. Prezentimi i rezultateve
Për të zbuluar gjendjen aktuale të parqeve, është përdorur teknikë e krahasimit të parqeve
ndër vite, dhe teknikë e mbledhjes së të dhënave, e cila përdoret shpesh në hulumtime
cilësore. Në këtë proces, u përdor teknikë gjysmë-strukturore e vëzhgimit. Kur studiuesi
dëshiron të marrë informacion të thelluar për një temë, ai përdor metodën e intervistimit.
Në metodën e intervistimit, pjesëmarrësi mund të ndikohet nga mjedisi i tij / saj dhe mund
të mos përgjigjet në mënyrë korrekte. Kjo mund të shkaktojë vështirësi në vlefshmëri.
-Nga analizat e bëra me anë të medotes krahasuese, hapësirat të cilat janë të
domosdoshme do te projektohen.
Si rezultat i këtyre hulumtimeve në bazë të analizave të parqeve të prjektuara ndër vite
hapësirat të cilat i posedojnë pothuajse të gjitha parqet janë :
-

Hapësirat gjelberuese

-

Hapësirat për ecje dhe vrapim

-

Shesh lodrash për fëmijë

-

Kafeteri

-

Fontana me dizajne të ndryshme

o Krahas hapësirave të lartëpërmendura rëndësi do të ketë siguria në hapësirën
gjelbruese dhe rekreative do të thotë : programet e informimit publik, telefonat e
urgjencës në park, rritja e kontrollit në të gjithë parkun, ndriçimi i mirë, përdorimi
i kamerave të sigurisë, përputhshmëria e pajisjeve me standardet etj.
o Gjatë projektimit rëndësi do tu kushohet edhe porteve hyrëse dhe dalëse, lidhje sa
më te mira mes funksioneve do te thotë qasja e shfrytëzuesve të jetë më e lehtë në
pjesë të ndryshme të parkut.
o Hapësire që mendohet të projektohet në park është edhe një kënd për mbjellje dhe
kultivim të luleve, arsyeja pse është menduar kjo ide është integrimi i fëmijëve në
teknikat bujqësore në mënyrë që të kuptojnë rëndësinë e kultivimit, lulet që do të
mbillen nga vetë banorët gjithashtu u është krijuar një mundësi për shitjen e luleve
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ne nje lokal në afërsi të hapësirës..
o Aktivitetet kolektive si festivale dhe koncerte duhet të përfshihen në zonën e
parkut dhe programet e tij do të shpërndahen gjatë gjithë vitit.

8.5.1 Funksionet e hapësirave te gjelbërta
Me projektimin e hapësirës së gjelbërt dhe rekresuse do te synojmë të ndikojm në dy
funksionet kryesore të hapësirave të gjelbërta të cilat janë :
-

fuksioni estetik ,

Ndikimi estetik do te jete duke krijuar një ambient të këndshëm për sy dhe dekorativ
si për komunitetin që jetojnë në ate zonë gjithashtu edhe për kalimtarë të shpeshtë të
asaj zone.
-

funksioni ekologjik ,

Ndikimi ekologjik do te jetë duke zhvilluar sistemin e trajtimit dhe riciklimit te
materialve organike, qoftë për tu rishfrytëzuar qoftë për prodhimin e energjisë
gjithashtu edhe duke vendosur panele solare në shtigje për ecje të cilat ndikojnë që
kostoja e konsumimit të ujit të ulet dhe të ketë më pak shpenzime të karburantit.
8.6 Përmbledhje
Nga momenti që është menduar që kjo zonë të projektohet si qendër gjelbrimi dhe
rekreacioni është konstatuar se hapësira nuk është shfrytëzuar në mënyrë efikase nga
njerëzit që jetojnë dhe veprojnë në këtë pjesë, kjo për shkak se është anashkaluar ndërtimi
i një hapësire tejet te nevojshme për banorët.
Problemi më i madhe që është verifikuar në këtë pjesë është edhe mungesa e sigurisë, kjo
për shkak se zona është lënë djerin dhe mbas dore.
Duke e ditur që ka shumë pak informacion rreth kësaj qështje, duke analizuar te dhënat
ekzistuese që kemi sa i përket ndërtimeve te pakontrolluara dhe neglizhimit te zonave te
gjelberta ,konkretisht do të shqyrtohet periudha kohore kur ka filluara ky neglizhim dhe
cilat janë masat që mund te ndërmiren për të arritur një rezultat pëlqyer dhe funksional.
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Pas projektimit dhe zbatimit të hapësirës në fjalë mendoj se problemi i sigurisë së parkut
do te eliminohet me kritere të tilla si :
-

mbjellja e llojeve te shumta të gjelbrimit,

-

vendosja e ndricimit,

-

orientimi në dizajn,

-

profili i përdoruesit dhe organizimi i shumëllojshem i aktiviteteve dhe në fund
parku do te mund të shfrytezohet nga të gjitha seksionet e njerëzve të qyetetit dhe
rethinës.

Qëllimi kryesore e kësaj teme do te jete krijimi i nje hapësire moderne dhe me shfrytëzim
maksimal.

8.7 Metoda Statistikore- Hulumtimi i opinionit nga anketat

Përpiluar i listës së pytjeve shtjellon aspektet e ndryshme të zhvillimit të kësaj zone.
Përgjigjet në këtë pyetësorë japin informacione bazë që do të aplikohen në projektë.
Pyetësori pasqyron një sërë shqetësimesh që presin të trajtohen dhe të evitohen efektet
negative.
Saktësisht janë anketuar 50 qytetarë.të anketuarit ishin te moshave te ndryshme dhe
kryesisht banorë të asaj zone të cilët shprehën pakënaqësitë e përditshme, qytetarë që e
frekuentojnë çdo ditë këtë zone, pronarë të objekteve afariste etj. Anketa u realizua në
mënyrë direkte duke i’u parashtruar pyetjet dhe duke mbajtur shënim për përgjigjet e tyre.
Në vazhdim do të paraqitet përmbledhja e pyetjeve të anketës dhe shpjegimi i
pakënaqësive të banorëve të zonës për secilën pyetje.
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- Pyetje a parë e parashtruar ishe përshkirimi i shfrytëzueshmërisë në bazë te gjinisë.
1) Ciles gjini i takoni?
Pyetjet e parashtruara ishin :
o Femër
o Mashkull
Femër ,
36%
Femër
Mashkull
Mashkull,
64%

-

Gjatë anketimit përqindja më e madhe e të anketuarve ishin të gjinis mashkullore,
64% ishin meshkuj ndërsa 36% ishin të gjinis femërore .

- Pyetja e dyte ishte njohja e moshës së të anketuarit.
2) Mosha juaj ?
Pyetjet e parashtruara ishin :
o 10 - 18
o 9 - 45
o 46 – 65
o 65 e më lartë

65 e larte,
14 %

10 deri 18,
12%
10 deri 18
19 deri 45

45 deri 65,
42 %

-

19 deri 45,
32%

45 deri 65
65 e larte

Prej 50 të anketuarve 12 % ishin fëmijë prej moshës 10 – 18 vjec , 14 % ishin mbi
moshë 65 vjec, 32 % ishin nga mosha 19 – 45 dhe 42 % ishin prej moshës 45 – 65
vjec. Arsyeja pse është parashtruar kjo pyetje është kuptimi i shfrytëzimit të
llojeve të hapësirave rekretive në parqe.
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- Pyetja e trete ishte për kuptimin se sa hapësirë gjelbëruese posedojnë në shtepitë e tyre.
3) A posedoni hapësirë të mjaftueshme gjelbëruese në zonën ku jetoni?
Pyetjet e parashtruara ishin :
o Po
o Jo
Po, 26%

Po
Jo

Jo, 74%

-

Prej rezultateve të të anketuarve rezultatet tregojn që përqindje e madhe e
banorëve të asaj zone vuajnë nga mungesa e hapësirave gjelbruese, si në hapësirën
individuale të banimit ashtu edhe në hapësirat publike, për arsyje se shumica e
banorëve ishin në banim kolektiv.

- Pyetja e katër ishte për periudhen kohore te shfrytezueshmerise.
4) Në qfarë kohe gjatë ditës shfrytëzoni më tepër parqet ?
Pyetjet e parashtruara ishin :
o Mëngjes
o Gjatë ditës
o Mbas dite

Mbas dite 40%

Mengjes4
0% Mengjes

Gjatë ditës
Mbas dite
Gjatë
ditës20%

-

Banorët me një përqindje të madhe theksuan shfrytëzonin hapësirat gjelberuese ne
mengjes per ecje dhe vrapim, dhe ne mbas dite per kalimin e kohes se lire.
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-Pyetja e pestë e radhës ishte për të kuptuar se sa mirëmbahen parqët në vendin tone
sipas tyre.
5 ) Si e vlerësoni mirëmbajtjen e parqeve ?
Pyetjet e parashtruara ishin :
o Shumë mirë
o Mire
o Jo mjaftueshëm
Sporte
mikse,
48%

Lexim
6%

Vrapim
dhe ecje
34%

Ciklizem 12%

-

Lexim
Vrapim dhe
ecje
Ciklizem

Shumica e banorëve ishin në opcionin mire , por edhe një perqindje tejet e theksur
nuk mendonin qe hapesirat e parqeve kan pasterti te mjaftushme.

-Pyetja e fundit ishte për përshkrimin e aktiviteteve që preferojnë të bëjnë banorët në
hapësirat gjelberuese.
6 ) Cilat aktivitete bëni më tepër në kohën e lirë ?
Pyetjet e parashtruara ishin :
o Lexim
o Vrapim dhe ecje
o Ciklizëm
o Sporte mikse ( futboll, basketball,tenis, hendboll )
Jo mjaftueshëm 39%

Shumë
mirë
15%

Shumë mirë
Mirë

Mirë
46%

-

Jo
mjaftueshëm

Nga të anketuarit rezultatet me perqindje me te medha ishin opsioni i sporteve dhe
ai i vrapimit, ciklizmi ishte 12 % ndersa leximi me perqindje me te vogel 6 %.
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8.8 Pëmbledhja e hulumtimit të anketave
Në pjesen e anketimit mu ndihmoj te kuptoj mangësitë e kësaj zone, shumica e
qytetarëve shprehën pakënaqësitë e tyre dhe i diskutuam së bashku faktorët që do të
ndikonin në per nje zgjidhje sa më të mirë për komunitetin e asaj zone.
Nga përmbledhja e të dhënave kuptuam që zona ka mungesë të hapësirave gjelbruese në
përqindje të lartë dhe mungesë të shumë elemente të tjera që duhet patjetër të trajtohen në
mënyrën e duhur nëse mendojmë që kjo zone urbane t’i shërbejë qytetit dhe të ofrojë
kushte të mira për banim.
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9. Detyra projektuese
9.1.

Shputa e ndërtimit

Sipas Plani Rrgullues Urban i qytetit te Prizrenit shputa minimale e ndërtimit për :
-

Hapësira gjelbruese është 70 % me 30 %. Ku 70 % i përket sipërfaqes së gjelbruar
dhe 30 % sipërfaqes së ndërtuar.

-

Ne pjesen e 70 % hynë të gjitha hapësirat gjelberuese dhe rekreuese pa përfshirë
pjesën e ndërtuar dhe infrastrukturën, ndërsa në pjesën e 30 % hynë të gjitha
rrugët, shtigjet, parkingjet, dhe objkektet shoqëruese të ndërtuara për të
funksionalizuar rekreimin.

9.1.1

Karakteristikat ambientale

Shfrytëzimi i parcelës do të jetë 100% për arsyje se e tërë sipërfaqja eshte e lire dhe nuk
ka ndertesa ne zonen e planifikuar, duke u bazuar edhe ne planit te Pergjithshem
Urbanistik te Prizrenit kjo zone eshte e planifikuar pikerisht per shfrytesim te hapesires
gjelbruse dhe rekretative gje qe na lehteson punen ne pjesen e destinimit te siperfaqes.
9.1.2

Qasja dhe lidhshmëria egzistuese

Nga mospërputhja e gjendjes ekzistuese dhe planeve të vazhdueshme zhvillimore vije
deri ne perfudim te shfrytesimit te rruges kryesore per plotesimin e nevojave te vizitoreve.
Momentalisht kjo zonë rezulton në qasjen e kufizuar për automjetet dhe krijon mjedisi jo
miqësor për këmbësorët dhe çiklistët. Sistemi i pakompletuar i transitit me rrugë të
rrumbullakëta, skajet e vdekura, mungesa e rrugëve tërheqëse dhe hapësirave rrugore
krijon ngarkesa të zhurmshme, të rënda të trafikut dhe çështje të dobët të sigurisë.
9.2

Karakteri i intervenimit

Intervenimi në tërësinë urbane është i mundshem dhe shume i përshtatshëm sepse kemi te
bëjmë me një zonë urbane e cila nuk është e degraduar dhe e ndërtuar me ndërtime
informale dhe na krijon mundësin që në aspektin ekonomik dhe urbanistik realizimi të
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bëhet sipas planit zhvillimor urban të Prizrenit.
9.3

Projektimi i hapësirës

Në kuadër të projektit do të projektohen hapësira të cilat do të mund të shfrytëzohen në
mënyrë sa më funksionale nga banorët. Pjesët të projektuar në mënyrë më të detajuar
janë paraqitur në vijim :
9.3.1. Pjesë të ndërtuara
Kjo hapësire do të karakterizohet më ndërtime të ulëta kryesisht me etazhitet P +0 .
Projektimi i këtyre hapësirave do ti jepë një ngjyrë më ndryshe zonës. Në hapësirë jenë
projektuar :
- Hapësirë e futbollit të mbyllur duke përfshirë dhe pjesen e gardarobës dhe dhomës për
vendosjen e topave të futbollit me madhësi 176 m2.
- Kafene me etazhitet P +0 me madhësi 200 m2.
- Shitore për shitjen e luleve të mbjellura nga vet banorët. Etazhiteti P + 0 me madhësi
prej 59 m2.
- Shitore për marje të bicikletave me qera me etazhitet P +0 me madhësi 67 m2.
- Pjesa e kabinave dhe nyjeve sanitare për gjinin femrore dhe mashkullore në hapësirën
sportive me etazhitet P + 0 me madhësi 78 m2 si dhe hapësire për vendosjen e pahisjeve
sportive për sporte ne hapesira te hapura me madhësi 30 m2.
- Pjesa e kabinave dhe nyjeve sanitare për gjinin femrore dhe mashkullore në hapësirën
e fitnesit me etazhitet P + 0 me madhësi 78 m2
- Hapësirë për vendosjen e pahisjeve në pjesën e horikulturës me madhësi 44 m2.
- Hapesirë për informim të koncerteve dhe shpërndarje të broshurave me etazhitet P + 0
me madhësi 12 m2
- Dy hapësira për kontroll në hyrje të parkut me etazhitet P +0 dhe secila me madhësi
prej 10 m2.
- Hapësirë për gardarobë në këndin e teatrit dhe koncerteve me madhësi prej 19 m2
- Dy lokale për shitjen e librave në këndin e leximit njëra për të ritur dhe tjetra për fëmijë
me madhësi prej 76 m2.
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- Nyjet sanitare të parkut për gjinin femrore, mashkullore dhe për persona me aftësi të
kufizuara me etazhitet P +0 me madhësi totale 52 m2.
9.3.2. Terene sportive dhe shtigjet
•

Fushë sporti mikse

Në hapesire do te projektohet një kënd për sport e cila do te jetë e pozicionuar në anën
veriore. Sportet që do te mund të luhen janë : futbolli, basketbolli, volejbolli. Në këtë
zonë do të projetohen pjesa e zhveshtores, dushit, nyjeve sanitare, dhe hapësirës për
qëndimin e pahisjeve sportive si për pjesën e mbyllur ashtu edhe për pjesën e hapur të
sporteve.

I.

Sport në hapësirë të mbyllur ( Futboll )

II.

Sport në hapësirë të hapur ( Futboll, Basketboll,

Hapësirat sportive :

Volejboll, Fitnes )

I.

Sport në hapësirë të mbyllur :
-

Fushë e mbyllur futbolli me dimenzione 20 me 40 metër fusha e sportit,
gjithashtu hapësira posedon pjesën e zhveshtoreve për trajner, zhveshtore për
lojtarë, nyjeve sanitare, dusheve, dhe këndit per qëndrim të pahisjeve sportive.
Fusha ka hyrje të veqantë për lojtarët dhe për shikuesit. Në anën perendimore
posedon pjesën e shikuesve me kapacitet prej 96 uleseve. Pasi që i përket pjesës së
sportit të mbyllur dyshemeja e fushës do te jetë e shtruar me bari artificial për
shakak te mirëmbajtjes më të lehtë.
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Fig 28. Fushë e mbyllur Futbolli (burimi :Vizatim Teknik.Nr.12)

II.

Sporte në hapësira të hapura :
-

Fushë e hapur futbolli me dimenzione 16 me 30 meter, kjo fushë në anën
perendimore të saj posedon pjesën e ulëseve për shikuesit me kapacitet prej 32
ulëseve dhe rethë fushës është projektuar shtegu për vrapim me dy korsi me
dimenzione 244 cm. Gjithashtu nga fusha është mundësuar qasja e lehtë për në
hapësirën e zhveshtoreve.

Fig 29. Fushë e hapur Futbolli (burimi :Vizatim Teknik.Nr.13)
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-

Basketbolli në hapësirë të hapur e pozicionuar në anën veriore me dimenzione
19.24 me 32.75 meter me kapacitet të shikeshmëris deri në 62 persona, sikurse
fushat tjera edhe fusha e basketbollit ka qasje të lehtë në hapësirë të zhveshtoreve
dhe hapësirës së pahisjeve për sport.

Fig 30. Fushë e hapur Basketbolli (burimi :Vizatim Teknik.Nr.14)
-

Fusha e volejbollit e pozicionuar poashtu në anën veriore në hapësirë të hapur me
dimenzione 13.49 me 20.26 meter, në anën lindore të fushës ndodhen ulëset për
shikues me kapacitet deri në 22 persona. Edhe fusha e volejbollit ka qasje te lehte
me hapsiren e zhveshtores dhe pjesen e pahisjeve per sport.

Fig 31. Fushë e hapur Volejbolli (burimi :Vizatim Teknik.Nr.15)
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-

Në këndin e sporteve të hapura gjuthashtu është projektuar një kënd për fitness të
hapur me hapësirë prej 900 m2, kjo fushë është prjetuar me një disnivel të vogël
prej 36 cm.Hepësira është projetuar me qellim që banorët të shfrytezojnë në
menyrë më të lehtë dhe te pakushtueshme, zona do të jetë në dispozicion gjatë
gjithë kohës. Në pjesën veri – perendimore hapësira posedon edhe pjesën për
zhveshtore, dush dhe nyje sanitare, ndërsa në anën perendimore janë të vendosura
ulëse për pushim. Materiali i dyshemesë së hapësires së fitnesit do te jetë e tipit të
gobes Rubber.

Fig 32. Hapësirë e Fitnesit (burimi :Vizatim Teknik.Nr.16)

•

Shtigje per vrapim dhe bicikleta

Në tërë anën veriore të zonës rethë këndeve të sportit dhe këndeve të lodrave për
fëmijë është projektuar hapësira për shtigje për vrapim dhe bicikleta. Shtegu për
vrapim do të jetë për dy persona me dimenzione 122 cm për një person dhe 122 cm
për personin karshi, ndërsa shtegu për bicikleta gjithashtu do të jetë për dy persona me
dimenzione 120 cm për një person dhe 120 cm për personin karshi, ndarja e shtigjeve
në mes vete do të behet me një hapësirë gjelbruese prej 50 cm. Shtegu i vrapimit dhe
shtegu i bicikletave do të jetë prej materialit te gumes Rubber. Ne hapësirën e
shtigjeve është projetuar edhe një kthinë për mundësinë e marjes së bicikletave me
qera.
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Fig 33. Detal i shtigjeve ( burimi :Vizatim Teknik.Nr.17)

9.3.3. Aktivitete rekretive dhe aktivitete të lira në natyre
•

Hapësire për koncerte dhe festivale
Kjo zonë është menduar të projektohet për shfrytëzim të festivaleve të qyetit pasi
që qyteti i Prizrenit njihet si një ndër qytete me numër të madhë të festivale,
gjithashtu do të mund të shfrytëzohet edhe për festivale për femijë, kinema dhe
teatër. Organizimi i ulëseve është bërë në dy mënyra njëra në ulëse rethë hapësirës
me kapacitet prej 48 ulëseve dhe tjetra me jastëke në toke në menyrë që
shfrytëzimi të jetë më atraktiv. Hapësira e zonës do të arin në 644 m2. Në këtë
hapësirë gjithashtu është projektuar një pjesë e zhvashtores të cilën do të mund ta
shfrytëzojnë aktorët gjatë shfaqjeve të tyre. Disniveli i hapësirës së festivale arin
në 36 cm ndërsa në pjesën e skenës disniveli arin në 56 cm.
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Fig 34. Hapësira e Festivaleve ( burimi :Vizatim Teknik.Nr.18)
•

Zone per ekspozita
Hapësira e zonës për ekspozita arin madhësin deri 1300 m2. Në këtë zonë është
krijuar një gardh për ekspozimin e pikturave. Elementet e gardhit dyfishohen si
panele ekspozuese dhe si kollona. Përdoruesit do të jenë në gjendje të rrotullohen
stolat e gardheve dhe të krijojnë një leksik të tërë të rregullimeve të ndryshme të
tapicave dhe hapësirave sociale. Elementet e gardhit mund të zhvendosen dhe
përshtaten nga përdoruesit e tyre. Në vend që të mbyllet vendi, ky gardh bëhet
qendra e veprimtarisë. Natën rrethoja është plotësisht e mbyllur. Në baza të
përditshme disa nga elementët e gardhit janë të hapura për të lejuar shkurtesat në
të gjithë vendin.

Fig 35. Hapësira e Ekspozitave ( burimi :Vizatim Teknik.Nr.19)
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•

Zone e lodrave per femije
Hapësira e lodrave për fëmijë ka qasje të lehtë në hapësirën e parkut dhe përeth saj
janë të vendosura ulëset me qëllim që prindërit të kenë mënyrën më të lehtë dhe
më komode për fëmijët e tyre, gjithashtu edhe në pjesën e sipërme të kësaj zone
janë vedosur ulëset që kanë pamje në katër anët e parkut. Madhësia e saj arin deri
në 660 m2. Njëra pjesë e dyshemes së këndit të lodrave për fëmijë do të jetë me
llojë të gobës rubber me qëllim që të mos kenë lëndime fëmijët dhe një pjesë prej
rëre të imët. E tërë kjo hapësirë ka kënde gjelbruse përeth me dekorime të luleve
në ulëset e dizajnuara.

Fig 36. Hapësira e kendit për femijë ( burimi :Vizatim Teknik.Nr.20)
•

Kënd për lexim
Projektimi i këndit për lexim do të jetë në mënyrë të shfrytëzimit dhe shitjen e
librave në pjesën e parkut. Janë projektuar dy kënde për vendosjen e librave, ku
njëri kënd do të jetë e pahisur me libra për të ritur ndërsa tjetra do te jetë e pahisur
me libra për fëmijë. Hapësira në përgjithësi do të arin në 522m2.

Fig 37. Hapësira e kendit për lexim ( burimi :Vizatim Teknik.Nr.21)
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•

Hapësirë e qëndrimit të lirë
Projektimi i hapësirës për qëndrim të lirë është parapa si hapësirë për piknik me
qëllim që banorët të kenë një zonë të lirë për shfrytëzim. E tërë hapësira do të jetë
me gjelbrim dhe kënde për ulëse të cilat do të shfrytëzohen për piknik.Madhësia e
saj arin në 1679 m2.

Fig 38. Hapesira e kendit për piknik( burimi :Vizatim Teknik.Nr.22)
•

Hapësirë për kultivim
Projektimi i një hapësire të tillë do të jetë një risi në vendin tonë pasi që asnjëra
nga hapësirat publike nuk posedon një hapësirë të tillë. Qëllimi i kësaj zone është
bërë që sidomos fëmijët të largohen sadopak nga bota e teknologjisë dhe të njihen
me botën e kultivimit. Do të mbilllen lloje të ndryshme të luleve . Hapësira e kësaj
zone do të arin në 1600 m2. Në këtë hapësirë do të projektohet edhe një depo për
pahisje te mirëmbajtjes.

Fig 39. Hapësira e kendit për horikulturë ( burimi :Vizatim Teknik.Nr.23)
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9.4 Bimësia e përdorur
Bimë e përdorura në hapësirën e parkut kryesisht janë bimë dekorative dhe
shumëvjeqare që ndihmojnë edhe në aspektin dekorative të ambientit poashtu krijojnë
edhe hije që është e preferueshme sidmos në stinët e nxehta nga të gjithë vizitorët e
parkut.
Në vazhdim do të parqesim disa lloje të bimëve që kemi planifikuar të përdorim në
zonën e parkut dhe llojet e luleve që do të mbillen në hapësirën e horikulturës.

9.4.1

Corylus Colurna

Zakoni: Pemë madhështore, e mesme dhe e madhe me një kurorë simetrike, gjerësisht
konike dhe përgjithësisht një rrjedhin e vetme drejtuese.
Madhësia: Edhe në klimën tonë shpesh lartësi deri në 20 m, kryesisht 15 deri 18 m e
lartë dhe 8 deri 12 m në përhapje.
Rritja vjetore 20 deri 35 cm në lartësi, përhapje 15 cm.
Lëvorja: Fidanet janë gri në të verdhë-gri të lehta, lëvorja e vjetër është gri e çelët deri në
kafe, me tapë, me çarje vertikale.
Gjethja: Qumeshtit, alternative, gjerësisht vezake, 8 deri 12 cm e gjatë, dyfish serrate
dhe me lule të shkurtra, jeshile të errët. Ngjyra e vjeshtës është e verdhë e artë.
Lule: Catkins mashkullore janë jeshile-verdhë, deri në 12 cm të gjata, në grupime,
periudha e hershme e lulëzimit, ndonjëherë edhe në shkurt, normalisht Mars / Prill.
Frutat: Arrat mbahen në grupe, të mbyllura në një copë çarçafë bracts, të ngrënshëm.
Rrënjët: rrënjët e cekëta, të dendura dhe të rrumbullakëta. Rrënjët kryesore janë të thella,
rrënjët fibroze janë afër sipërfaqes.
Siti: Dielli / hija e pjesshme.
Tokat: I do toka të thella, shkëmbore, gëlqerore, por është shumë i adaptueshëm,
gjithashtu në kërkesat e tij për pH dhe lulëzon edhe në tokë të thatë, mesatarisht acid.
Karakteristikat: Dashuria e ngrohtë, jashtëzakonisht tolerante ndaj nxehtësisë dhe
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thatësirës, vendet urbane, relativisht pa dëmtues dhe sëmundje

Fig 40. Pamje nga madhesia, diametri dhe gjethja e pemës( burimi :Vizatim
Teknik.Nr.24)
9.4.2

Acer Platanoides ‘’Globosum’’

Zakon: Pemë e vogël me degë të dendura, përfundimisht me një kurorë të barabartë, të
mbyllur, në formë mopi, e cila përplaset me moshën. Në rritje të ngadaltë.
Madhësia: Deri në 6 m lartësi me një diametër të kurorës nga 5 deri në 6 m.
Rritja vjetore në lartësi dhe përhapje është 15 cm.
Gjethja: Jeshile e gjelbër e gjallë, përndryshe si për speciet. Karakteristikat: Absolutisht
rezistente ndaj kushteve urbane.
Karakteristikat e mëtejshme si për speciet.

Fig 41. Pamje nga madhesia, diametri dhe gjethja e pemës( burimi :Vizatim
Teknik.Nr.25)
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9.4.3

Buxus Sempervirens Var.Arborescenc

Zakon: Shkurre e madhe, gjerësisht e ngritur, e dendur, që rritet herë pas here në një
pemë të vogël me kërcell të përdredhur.
Madhësia: 2 deri 6 m në lartësi dhe në përhapje.
Lëvore: Fidanet janë me katër tehe, jeshile, më vonë të rrumbullakosura, gri-kafe.
Gjethja: E gjelbëruar, me gjelbërim të errët, të kundërt, me lëkurë, ovate deri në elips, të
gjatë 1,5 deri në 3 cm, të gjelbërta të errëta me shkëlqim, nën të lehta.
Lulet: Grumbullime joseksuale, të vogla, të paqena, të verdha-jeshile në axils e gjetheve,
Mars / Prill.
Frutat: kapsula 7 - 8 mm të gjata në tre pjesë, duke pjekur në gusht / shtator. Rrënjët:
Rrënjë të cekëta, të dendura, grumbulluese, që formojnë rrënjë rrënjësore, degëzime të
dendura, përhapje të gjerë dhe të thella.
Site: Dielli për të hije.
Tokë: Neutrale deri te tokat e hapura neutrale te shumë gëlqerore, të pasura me lëndë
ushqyese, jo shumë të thata.
Karakteristikat: Megjithëse i pëlqen lagështia, Buxus i reziston periudhave të nxehtësisë
dhe thatësirës çuditërisht mirë; tolerant ndaj vendeve urbane, mesatarisht rezistente ndaj
erës, tërheqëse për bletët. Buxus mund të arrijë një moshë prej disa qindra vitesh, të
gjitha pjesët janë helmuese.

Fig 42. Pamje nga madhesia, diametri dhe gjethja e pemës( burimi :Vizatim
Teknik.Nr.26)
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9.4.4

Gleditsia Triacanthos ‘’Sunburst’’

Zakon: Pemë e vogël, herë pas here shkurre e madhe, kurora është gjerësisht cilindrike
dhe e hapur.
Madhësia: 8 deri 12 m në lartësi dhe 6 deri në 7 m në përhapje. Rritja vjetore është 25
cm në lartësi dhe 5m përhapje.
Lëvore: shkëlqim gri-jeshil, majat e fidaneve janë të verdha të arta, pa kurriz.
Gjethja: Qethëse, alternative, pinnate ose dyfishtë pinnate, fletëpalosjet janë 2 - 3 cm të
gjata, me majë të ngushtë, në 20 deri në 30, të verdhë të artë, më vonë jeshile të lehta.
Ngjyra e vjeshtës është kafe.
Lule: Bardhë, në racemes të vogla, qershor.
Frutat: Pa fruta. Karakteristikat e mëtejshme si për speciet. 'Sunburst' nga Gleditsia
triacanthos është pak më e ndjeshme ndaj dëmtimit të ngricës sesa speciet.

Fig 43. Pamje nga madhesia, diametri dhe gjethja e pemës( burimi :Vizatim
Teknik.Nr.27)
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-

Në pjesën e parkut ku do të mbillen dhe kultivohen lulet janë përzgjedhur lulet më
karakteristikë, më poshtë do të paraqiten me sipërfaqe të hapësirës ku do të
mbillen.

Fig 44. Ndarja e hapësirave ( burimi :Vizatim Teknik.Nr.28)

I.

126 m2

Rosa Carolina

II.

37 m2

Hydrangea Arborescens 'Annabelle'

III.

87 m2

DAPHNE

IV.

81 m2

Choisya arizonica 'Aztec Pearl'

V.

74 m2

Hibiscus Syriacus 'Duc de Brabant'

VI.

49 m2

Magnolia 'Yellow Bird'

9.4.5

Rosa Carolina

Habitati: Shkurre e drejtë me fidane të murrme dhe me gjemba të egër, gjiri.
Madhësia: Rreth 1.5 m në lartësi dhe në përhapje.
Lëvore: Fidanet janë ngjyrosur në të kuqe, gjemba është formuar nga forma e
drejtpërdrejtë (drejt në R. carolina), fidanet e reja janë përgjithësisht të brishta.
Gjeth: gjetherënës, alternativë, të paarsyeshëm, 8 - 12 cm të gjata, 7 deri 9 broshura
(shumica 5 në R. carolina!), 2 - 6 cm të gjata, kufijtë e sharruar, jeshile të errët, me
shkëlqim, petioles dhe midrib janë pak brishtë. Ngjyra e vjeshtës është një vjollcë e
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shkëlqyeshme, e portokalltë në të purpurt dhe të verdhë. Lule: Rozë e lehtë, ca. 5 cm e
gjerë, e rregulluar kryesisht në grupe prej 5, me aromë të këndshme, në fund të qershorit
deri në gusht.
Frutat: Rrathë të rrafshuar, 1 deri në 1.5 cm në të gjithë, të kuqe, disa shpohet, calyx bien
përgjithësisht, frutat mbesin në kaçubë vonë në dimër, në minus 19 ° C. Rrënjët: gjiri.
Site: Diell / hije e lehtë. Tokat: Në përgjithësi të pademshme, të gjitha vendet
mesatarisht të thata në lagësht, acid deri në neutral.
Karakteristikat: Frost-tolerante, toleron vendet urbane, gjiri.

Fig 45. Dukja e lules (burimi: www.google.com)

9.4.6

Hydrangea Arborescens 'Annabelle'

Habitati: Shkurre e mesme të vogla dhe të mesme, gjerësisht shkurre dhe të drejta, me
shumë fidane bazale.
Madhësia: 1 deri 1.5 (deri në 3) m në lartësi dhe përhapje më e madhe kur piqet.
Rritja vjetore është 20 cm në lartësi dhe përhapje.
Gjethja: Qumeshtit, e kundërt, ovate deri në eliptik, e gjatë 8 deri 15 cm, e gjelbër e lehtë
deri në të gjelbërt e mesme. Asnjë ngjyrë vjeshte.
Lule: Lule shumë të mëdha të lindura në corymbs të sheshtë, fillimisht të gjelbërta,
pastaj me ngjyrë kremi, duke arritur një diametër prej 15-25 cm. Ato përbëhen nga lule
sterile të dendura dhe “lule të vetme” në grupe me gjerësi 3 deri 5, 1,7-2,3 cm, në fund të
qershorit deri në fillim të shtatorit.
Frutat: Pa fruta. Rrënjët: Të trashë, me degëzim të rrallë, të përhapur gjerësisht.
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Site: Dielli për të hije, pozicionet e strehuara.
Tokat: Tokë ushqyese dhe humus të pasura, me lagështi, acid deri në neutral (më së miri
me vlerën pH prej 5,5 deri në 6).
Karakteristikat: Toleron acar, çuditërisht hije tolerante. Përhapjet nga pinjollët, bimët e
reja dhe të rritura të forta shpesh duhet të grumbullohen për të mbështetur kokat e luleve
me madhësi të madhe.

Fig 46. Dukja e lules (burimi: www.google.com)
9.4.7

DAPHNE

Habitati: Shkurre xhuxhi me sexhde, fidane të holla dhe të dendura, duke përhapur një
formë mat kur është e vjetër.
Madhësia: 0.2 deri 0.4 m në lartësi dhe dy herë më shumë se në përhapje.
Gjethja: gjelbërim i përhershëm, alternativ, heshtak i zgjatur, 1 deri 2 cm i gjatë, i trashë
dhe lëkure, i gjelbër i mesëm.
Lule: Rozë e ndritshme, me koka terminale shumë të dendura, në fund të prillit deri në
maj. Aromë jashtëzakonisht e këndshme, sidomos në muzg. Frutat: Manaferrat e verdhë
në të kuq-kafe, globozë, helmues.
Rrënjët: Të ndezura, degëzim të imët, të thellë dhe të përhapur gjerësisht. Site: Dielli i
plotë deri në hije të lehta.
Tokat: Tokë mesatarisht e thatë ndaj lagështirës, jo shumë të pasura me lëndë ushqyese,
të drenazhuara mirë. Daphne cneorum ka kushte optimale të kufizuara. Zhvillimi dhe
lulëzimi më i mirë i bimëve ndodh me një vlerë pH prej rreth 5.
Karakteristikat: Toleron acar, është i dashur për ngrohtësi, përgjithësisht jo shumë i
gjatë, me rritje të ngadaltë kur është i ri, nuk mund të konkurrojë kundër perennials të
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mëdha barishtore në rritje dhe shkurreve të mëdha.

Fig 47. Dukja e lules (burimi: www.google.com)
9.4.8

Choisya arizonica 'Aztec Pearl'

Gjethja: E gjelbër me gjelbërim të përhershëm, të kundërt, 3 deri në 5 broshura,
fletëpalosje të vetme janë aromë shumë e ngushtë, jeshile e ndritshme, lëkure, me
shkëlqim, aromatike.
Lule: Lulet rozë hapen të bardha, rreth 4 deri 5 cm të gjera, 3 - 6 cema, aromë të fortë
portokallesh, nga maji deri në qershor. Karakteristikat e mëtejshme si për speciet.

Fig 48. Dukja e lules (burimi: www.google.com)

9.4.9

Hibiscus Syriacus 'Duc de Brabant'

Habitati: Shkurre e ngurtë, e mesme. Në rritje të ngadaltë.
Madhësia: 1,5 deri në 2 (deri në 3) m në lartësi dhe 1 deri 1.5 m në përhapje.
Mostrat shumë të vjetër shpesh janë të njëjta në lartësi dhe përhapje (në varësi të
kultivarit).
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Lëvore: Gri, e mbuluar me qime të buta kur është e re.
Gjethja: Qumeshtit, del në gjethe vonë, në burimet e ftohta gjethet e të miturve shpesh
janë të verdhë-të bardha. Ngjyra e vjeshtës është e verdhë.
Lule: Lule të mëdha, shumë tërheqëse, të vetmuara, të ngjashme me ato të lëpushës, nga
fundi i qershorit deri në fund të shtatorit.
Frutat: Kapsula kafe me 5 dhoma.
Rrënjët: Sistemi rrënjor i mishit, i cekët, që përhapet kryesisht horizontale me shumë
rrënjë fibroze.
Site: Dielli në hije shumë të lehta, të strehuar.

Fig 49. Dukja e lules (burimi: www.google.com)
9.4.10 Magnolia 'Yellow Bird'
Habitati: Shkurre e ngushtë e gjerë ose pemë e vogël me gjeth të drejtpërdrejtë kur të
rinj, në pjekuri zhvillohen të forta, divergjente, gjithashtu edhe degë kryesore pak të
varura, të fuqishme.
Madhësia: 4 deri në 6 m lartësi, 4 m përhapje. Rritja vjetore 15-25 cm në lartësi, 1020 cm përhapje.
Gjeth: gjethe qumeshtit, alternative, ovate e gjere, blu-jeshile nen gjatesi, deri ne 20 cm.
Lulet: Paraqiten me gjethe, të verdha të pastra, të mëdha, të mbajtura drejt e sipër gjethit,
lule 7 - 8 cm të gjata të përbëra nga 9 petale, nga të cilat pjesët më të jashtme janë
sepale-si me nuancë jeshile në bazë, maj, periudhe e gjatë lulëzimi, etj. aktualisht një nga
kultivarët më të mirë të lulëzuar të verdhë (Smithers).
Rrënjët: Të ndezura, të cekëta dhe të përhapura thellësisht, jotolerante të tharjes.
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Site: Diell / hije shumë e lehtë.
Tokat: Preferon toka të pasura me humus, në mënyrë të barabartë me lagështi, shumë të
hapur dhe të drenazhuar mirë, të kërkuar, acidi deri në pak alkaline, më rezistente ndaj
gëlqeres se speciet e tjera, nuk i reziston verave të thata dhe të nxehta.

Fig 50. Dukja e lules (burimi: www.google.com)

9.4.11 Lolium Perenne ( Bar )
Është një bar produktiv shumëvjeçare me lartësi mesatare. Në kushte të mira pjellore të
rritjes është i aftë të rritet me shpejtësi, duke prodhuar një pjesë të madhe të gjetheve të
sheshta të gjelbërta dhe me shkelqim. Është vendas në Evropë, Azi dhe Afrikën veriore,
por kultivohet dhe natyralizohet gjerësisht në të gjithë botën. Gjethet janë të gjelbërta të
errëta, të lëmuara dhe me shkëlqim në sipërfaqen e poshtme, me anët paralele të palara
dhe venat paralele të spikatura në sipërfaqen e sipërme. Është një bar natyral, por është
mbjellë shumë gjerësisht së paku 400 vitet e fundit.
Karakteristikat : Është bar shumëvjeçare mund të mbillet në çdo kohë të vitit kur
kushtet janë të përshtatshme. Është një nga barërat më të lehta dhe të shpejta për të mbin
dhe rritur nga farat, gjë që e bën atë shumë të popullarizuar me fermerët dhe peizazhet që
kërkojnë të krijojnë mbulesë të shpejtë të tokës, gjithashtu është shumë tolerante ndaj
kullotjes, kositjes dhe shkeljes dhe kanë aftësinë të rigjenerohen dhe shërohen me
shpejtësi pas dëmtimit.
Farërat variojnë në madhësi nga 5-8 mm në gjatësi dhe 1-1,5 mm në gjerësi dhe ka
415,000-530,000 fara për kile.
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Fig 51. Pamje nga madhesia dhe farët (burimi: www.google.com)

9.5

Materialet e përdorura
Gjatë projektimit të hapësirës gjelbëruese është menduar të përdoren disa lloje të
materialeve për funksionin dhe karakteristikat do te shqyrtohen në pikat në
vazhdimësi.
9.5.1. Bio betoni
Betoni është një material ndërtimi i rëndësishëm i cili përdoret gjerësisht në
punimet e ndërtimit, nga drita në punë të mëdha ndërtimore. Pa marrë parasysh sa
saktësisht dhe me kujdes është përgatitur betoni, përfundimisht ajo përfundon në
plasaritje në një moment. Çarje në beton ndikon në qëndrueshmërinë e strukturës,
dobëson forcën e betonit, rrit depërtueshmërinë, rrit gjasat e korrozionit në
përforcim, e bën strukturën të dobët dhe përfundimisht dështon. Bio betoni është
diçka që lidh natyrën me ndërtimin. Ky është një beton organik vetë-shërues që
përmban baktere. Këto baktere janë aerobe në natyrë dhe quhen si Bacillus
Pseudofirmus, Bacillus sporosarcine pasteurii, Bacillus halodurans. Bio betoni
zvogëlon koston e mirëmbajtjes, zvogëlon shanset e korrozionit në përforcim,
ofron rezistencë ndaj sulmeve të ngrirjes dhe shkrirjes, zvogëlon
pėrshkueshmërinë, e bën strukturën të gjatë të qëndrueshme / të qëndrueshme.
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9.5.2. Gomë ‘’ Rubber ‘’
Dyshemeja e gomës është një alternativë dyshemeje e specializuar për të shtuar
mbushjen dhe pranverën në këmbë. Cilësitë e tij unike dhe opsionet e stilit e bëjnë
atë një opsion më të gjithanshëm të dyshemesë sesa mund të mendoni fillimisht.
Nga palestra në banjo në kuzhinë në sallat e lojës, në kënde për fëmijë dysheme
prej gome është një zgjedhje e shkëlqyer për shumë hapësira. Me këtë në mendje,
këtu është një vështrim në hapësirat në të cilat dysheme prej gome mund të
shkojnë dhe cilat lloje do të përfitojnë çdo dhomë:
"Vetitë e dyshemeve prej gome e bëjnë atë një zgjedhje të mirë materiale për
shumë hapësira."
9.5.3. Rërë
Lujtja në rërë mund të jetë një mundësi e madhe për fëmijët që të kenë kohë të
pastrukturuar të luajnë. Nëse formohen në kështjella, gërmohen, derdhen,
analizohen ose varrosen, rëra mund të marrë forma të ndryshme, duke ofruar
mundësi të pafundme për argëtim dhe mësim!
Një nga përfitimet e një hapësire të kontrolluar sështë se në varësi të moshës së
fëmijës së tyre, kujdestarët mund t'i mbikëqyrin fëmijët nga një distancë e shkurtër
dhe të krijojnë një përvojë të pavarur të lojës. Ky lloj i ndarjes natyrore dhe
rastësore midis prindit dhe fëmijës mund të krijojë besim . Përderisa fëmijët
vazhdojnë të ndihen të sigurt dhe nuk janë nën përshtypjen që kanë mbetur prapa,
mundësitë e shkurtra të pamjes së lirë mund të pakësojnë ankthin e ndarjes dhe të
nxisin lidhjen e shëndoshë të prindit-fëmiut.
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9.6. Ndriqimi
Sa i përkët ndriqimit hapësira gjelbëruese dhe rekreative do të ndriqohet me tipin e
ndriquesve‘’ intelli streets ‘’. Janë ndriques fleksibil pa tela që integrojnë me ndriçim
efikas të energjisë, me sinjalizimin audio, dixhital, karakteristikë që përdoren në hapësira
sportive nëpër parqe dhe rrugë të qyetetit. Përdorimi i llojit të tillë të ndriquesve është
mënyra më efektive për të ruajtur burimet natyrore dhe njerëzore të nevojshme për të
mbrojtur vendin tonë dhe për të zvogëluar gjurmën tonë të karbonit. Lloji që do të
përdoret në hapësirën e parkut ofron sistemin e vetëm me rrjetë pa tela duke përdorur
komunikim dypalësh / multi-media midis ndriçuesve individualë dhe ndërfaqes së
përdoruesit me bazë në internet.
Lloji i ndriquesve që do të përdoret në hapësirë gjelbëruese dhe në pjesën e rrugës :

Lloji i ndriquesit : 910 LED
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- Boshti i rrjedhshëm i drejtë
- 5 Diametri i Jashtëm
- E lartë 18 ”Baza e Diametrit x 48”
Fig 52. Lloji i ndriquesve ne pjesen e hapesires ( burimi :Vizatim Teknik.Nr.29)

G 1 100 60w E 27
Fig 53. Lloji i ndriquesve ne pjesen e rruges ( burimi :Vizatim Teknik.Nr.30)
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10. Konkluzioni dhe Rekomandimet
Në jetën e përditshme secili prej nesh kërkon që të ketë hapësira gjelbëruese në të
cilën mund ta kalojë kohën për aktivitete të ndryshme apo për ajër të pastër. Qëllimi i
punimit tonë ishte që të shohim se sa ekzistojnë këto hapësira gjelbëruese në zonat e
shtëpive të qytetarëve dhe sa mendojnë qytetarët se janë të mirëmbajtura këto zona. Këto
rezultate besojmë se ishin të nevojshme për të nxjerrë statistika në lidhje me këtë
problematikë.
Ne e kemi parë të nevojshme që hulumtimi jonë të ketë një pyetësor me qytetarët e
vendit tonë ku pyetjet kanë qenë në lidhje me temën e lartpërmendur. Pyetësori është
realizuar me 50 persona të cilat i përkasin grupmoshave dhe gjinive të ndryshme. Ne u kemi
spjeguar subjekteve se të drejtat e tyre janë autoriale dhe se pyetësori përdoret vetëm për
arsyje studimi ku të dhënat e tyre do të përdoren vetëm për atë qëllim. Pyetjet të cilat i kemi
parashtruar janë se a ka mjaftueshëm hapësira gjelbëruese për qytetarët në zonën ku jetojnë
?, Si e vlerësojnë mirëmbajtjen e parqeve?, si dhe pyetje të ngjajshme që kanë lidhje me
hulumtimin tonë.
Hapësirat gjelbëruese dhe mirëmbajtja e tyre është një detyrë e vështirë dhe
komplekse. Shteti ka për detyrë që të krijoj hapësira gjelbëruese mirëpo qytetarët duhet ta
mirëmbajnë vendin ku e kalojnë kohën e lirë duke mos hedhur mbeturina apo duke mos
pështyrë në këto ambiente. Për një jetë të shëndetshme ne duhet të jemi të gjithë së bashku
të organizuar dhe të disiplinuar për vendin tonë. Ne e dimë se në gjithë botën demokratike
prioritet janë hapësirat gjelbëruese dhe parqet kurse te ne po ndodh e kundërta, parqet për
interesa personale po shndërrohen në objekte afariste. Ndonëse justifikimet e pushtetarëve
gjithmonë janë se ka mungesë të buxhetit për të rregulluar ndonjë hapësirë gjelbëruese,
megjithatë do të ishte mirë të paktën të mirëmbahen të mos prishen apo dëmtohen ato pak
hapësira gjelbëruese të cilat ekzistojnë.
Nga e kaluara e afërt ka shembuj të mjaftueshëm në qytetet e Kosovës ku hapësirat
publike përballen me praktika të dobëta të menaxhimit dhe mirëmbajtjes. Një gjë e tillë
shihet qartë sidomos me rastet e vandalizmave dhe dëmtimit të hapësirave e pajisjeve, gjë
që bën që njerëzit e rëndomtë të mos ndihen rehat në këto pjesë. Kjo situatë nuk ndërlidhet
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vetëm me mungesën e burimeve financiare për menaxhimin e tyre por edhe me mungesën
e kuptimit të nocionit të hapësirës publike dhe implikimeve që ato kanë për përdoruesit,
profesionistët dhe politikbërësit.
Prandaj hapësirat publike nuk kanë të bëjnë vetëm me mjedisin fizik, dizajnin dhe
mirëmbajtjen e tyre, por duhet të përfshijnë dimensionet e partneritetit, menaxhimit,
financimit dhe evaluimit. Në këtë aspekt, as qyteti i Prizrenit nuk bën përjashtim.
Komuna e Prizrenit duhet të aplikojë praktika të mira të menaxhimit të hapësirave
publike, duke marrë parasysh rolin e institucioneve shtetërore, sektorit privat dhe shoqërisë
civile respektivisht komunitetit pashtu duhet të përkrah edhe nismat e komunitetit, që kanë
vetiniciativë për rregullimin dhe menaxhimin e hapësirës publike në mjedisin ku jetojnë.
Për arsyet e lartcekura Komuna e Prizrenit duhet të rishikojë politikat e deritanishme në
raport me krijimin dhe menaxhimin e hapësirave publike me qëllim të përqafimit të
praktikave më të mira botërore në këtë drejtim.
Nga rezultatet e nxjerrura ne do t’i japim disa rekomandime të cilat mendojmë se janë
të nevojshme :
•

Të ketë parqe në secilën zonë në të cilën jetojnë qytetarët

•

Të mirëmbahen nga shteti por edhe nga vetë qytetarët këto parqe

•

Të ketë lodra për fëmijë që edhe nënat të mund t’i argëtojnë fëmijët pa pasur
nevojë të paguajnë

•

Të ketë disiplinë nga qytetarët në hapësirat duke mos e ndotur vendin me
hedhjen e mbeturinave

•

Të mos ketë afër diçka që mund të shkaktojë ajër të papastër në këto parqe

•

Të ketë kontinierë për mbeturina që qytetarët të mos ta kenë të nevojshme t’i
gjuajnë në tokë

•

Komuna e Prizrenit duhet të aplikojë konkurs publik dhe qasje gjithëpërfshirëse
në krijim të hapësirave të reja

•

Dizajnimi i hapësirave publike duhet të jetë i orientuar kah mirëmbajtja e
mundshme dhe me qasje për të gjitha grupet e komunitetit

•

Planet Rregulluese të Hollësishme duhet të kenë përqendrim të qartë te hapësirat
publike
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•

Komuna e Prizrenit duhet të reformojë dhe fuqizojë strukturën menaxhuese
brenda drejtorive të saj për realizimin e këtyre objektivave
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